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ABSTRAKT
Investigimet e krimit paraqesin një proces të organizuar për përmbushjen e kërkesave të
sistemit të drejtësisë. Investigimet e krimit zbatohen në çdo shtet ose juridiksion në tërë
botën në forma të ndryshme por objektivat themelore janë të ngjashme. Procedura e
investigimeve të krimeve definohet si: sigurimi se krimi ka ndodhur, indentifikimi i
përgjegjesit të krimit dhe grumbulimi i dëshmive që duhet të prezantohen para
autoriteteve gjyqësore. Gurthemel i shumicës së sistemeve të drejtësisë penale është që
individët e akuzuar për një krim janë të pafajshëm deri të vërtetohet fajësia e tyre.
Rëndësia e dëshmisë është e padiskutueshme në një proces penal. Procesi i investigimeve
bazohet në konbinimin e shkencës me procedurat profesinonale, prandaj ai përfshinë
inplementimin e kornizës shkencore në analizimin dhe interpretimin e dëshmive dhe
procedurave profesionale për identifikimin, grumbullimin dhe ruajtjen e dëshmive për
nevojat e drejtësise penale.
Në kuptimin e investigimeve policore, përmbyllja e suksesshme e procesit të
investigimeve përfshinë edhe ngritjen e aktakuzës, pra është prioriteti që përcakton
realizimin dhe dokumentimin e investigimeve. Ky prioritet reflektohet në një test i cili
ndikon në vendimmarrjen për fillimin ose jo të një procesi gjyqësor.
Në qoftë se qëllimi parësor i investigimeve është dokumentimi i suksesshëm i krimit, që
në disa raste mund të pamundësoj zbulimin e së vërtetës, atëherë është e qartë se procesi
duhet të trajtohet me kujdes për të evituar drejtësinë e gabuar. Sistemet e drejtësisë kanë
rregulla të cilat e bëjnë të vështirë ngritjen e aktakuzave të gabuara, megjithatë praktikat
gjyqësore tregojnë se kjo edhe mund të ndodhë.
Ligji i definon disa lloje të caktuara të sjelljeve si vepra penale, ofron kornizën, rregullat
dhe rregulloret sipas të cilave duhet të realizohen investigimet dhe përcakton standardet
për dëshmitë të cilat duhet të plotësohen para se të ngritet aktakuza.
Ekziston një brez i gjerë i veprave kriminale dhe nga rrethanat që paraqiten, ato
përcaktojnë specifikat e investigimeve. Në qoftë se aktakuza mund të arrihet sipas
rregullave dhe protokolleve, mund të thuhet se investigimet ishin proces objektiv dhe
shkencorë.
Në shumicën e krimeve policia vepron si investigues, por me rritjen e kompleksitetit të
forenzikës të investigimeve të krimit, dhe nevojës për ekspertiza gjithnjë e më specifike,
shumë nga rolet investigative ushtrohen nga të të punësuarit civil dhe specialist të

I

forenzikës. Shkenca e forenzikës dhe ekpertiza e specialistëve kërkohen për të
përmbushur standardet shumë të larta për dëshmitë në gjykimet moderne.
Kompleksiteti i investigimeve të krimeve dhe forenzikës në kohët moderne ka rritur
kërkesat për profesionalizim dhe në këtë kuptim të gjitha fushat kërkojnë ekspertizë dhe
specilaizim specifik në krahasim me rastin. Investigimet e krimeve nuk mund të
realizohen nga një individ me më shumë talente përkundër që disa media portretizojnë
detektivët, zyrtarët policor, kriminologët, psikologët ose analistët e sjelljes.
Me zhvillimin e mjeteve të udhëtimit, hapjen e kufinjëve, dhe komunikimeve të reja me
internet bota po bëhet gjithnjë e më e vogël dhe krimi e kriminelët po ndryshojnë
gjithashtu. Investigimet policore gjithnjë e më shumë po mbështeten në juridiksionet
përtej kufinjëve të tyre dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Me zhvillimin e botës janë
paraqitur edhe krime të reja që bëhen nëpërmes rrjeteve të sofistikuara kriminale (duke
përfshirë rrjetet kriminale dhe rrjetet online). Këto ndryshime sfidojnë të gjitha
investigimet dhe forenzikën aktuale. Krahas zgjerimit të gamës se krimeve
ndërkombëtare, janë paraqitur edhe forma të reja në legjislacionin ndërkombëtar (për
shembull, legjislacioni për të drejtat e njeriut) që kanë ndikim në mënyrën e realizimit të
investigimeve.
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1. HYRJE
Fillimet e investigimeve moderne të krimit lidhen me zhvillimet Angleze në këtë fushë. Lëmia e
investigimeve të krimit është duke u zhvilluar që nga formimi i policisë moderne nga mesi i viteve
1700 kur Chief Magistrate i Bow Street, Henry Fielding, kishte organizuar një grup vullnëtarësh
të uniformuar dhe u kishte dhënë si detyrë që të qasen në skenën e krimit dhe të investigojnë krimet.
Ky grup u bë i njohur si Bow Street Runners. Ekzistenca e këtij grupi paraqet pranimin më të
hershëm se prania në skenën e krimit për grumbullimin e informatave ishte një strategji efektive
për zbulimin e të vërtetës për ngjarjen që ka ndodhur (Hitchcock,2015).
Nga këta investigues më të hershëm, ishin regjistruar rastet e para të rëndësishme të dëshmive të
investigimeve të bazuara në forenzikë. Për të rrumbullakuar këtë pohim, McCrery (2013) në librin
e tij Silent Witness; përshkruan një rast të regjistruar në vitin 1784, Bow Street Runners kishin
nxjerr një pjesë letre nga plaga e shkaktuar në kokën e një viktime nga arma e zjarrit dhe që ishte
qëlluar nga afërsia. Në këtë kohë armët e zjarrit, kërkonin mbushje me dorë. Për të mbushur armën,
duhej futur barotin në tytë dhe mbi të duhej futej një copë “letre mbushëse” duke e shtyrë me një
shufër metalike. Letra mbushëse që përdorej gjatë mbushjes ishte një copë e letrës së thatë, që
zakonisht shkëputej nga një grumbull më i madh i letrës që mbahej nga personi për ta rimbushur
armën për gjuajtjen e ardhshme. Plumbi goditës futej me shtyrje mbi letrën mbushëse. Kur
shkrepej arma, letra mbushëse do të shtyhej nga eksplodimi i barotit duke shtyrë edhe plumbin nga
tyta. Bow Street Runners e njihnin praktikën e mbushjes së armës dhe e dinin që personi që e kishte
shkrepur armën kishte edhe sasinë tjetër letrës mbushëse. Gjatë kontrollimit të të dyshuarit të parë,
ata kishin zbuluar të njëjtën letër tek i dyshuari dhe kishin bërë krahasimin e letrave nga plaga e
viktimës me letrën e gjetur tek personi i dyshuar dhe kjo paraqet inovacion forenzik për atë kohë.
Me këtë dëshmi, i akuzuari ishte dënuar për vrasje (McCrery,2013)
Ky përdorim i forenzikës si krahasim fizik paraqet një shembull të përdorimit të dëshmive
forenzike rrethanore për të bërë lidhjen e të dyshuarit me krimin. Ky lloj i dëshmive të hershme
forenzike gjithashtu ilustron fillimin e asaj që ekziston edhe në ditët e sotme si shkencë forenzike
e cila ndihmon investiguesit në përcaktimin e dëshmive. Kjo gjithashtu është fillimi i pranimit të
dëshmive forenzike si mjet për investigime.
Departamentet e para policore formale ishin formuar në Angli në fillim të viteve 1800 dhe shumë
shpejt pas kësaj ishin konstituar edhe detektivët modern (Klotkars,1985)
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Në fillim të viteve 1800 dhe revolucionit industrial, vie deri të një rritje dramatike e banorëve të
qyteteve ku njerëzit ishin të detyruar të jetonin për të qenë sa me afër punës së tyre. Me
revolucionin industrial disa njerëz u pasuruan shumë ndërsa disa të tjerë u vobektësuan. Filloi
paraqitja e problemeve urbane siq janë pastërtia, shëndetësia, konfliktet etnike dhe krimet. Nga të
gjitha këto ndryshime filloi presioni mbi qeverinë që të formoj një sistem më të sofistikuar dhe
efektiv për mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve. Në vitin 1829 u formua London
Metropolitan Police Department.
Koncepti i London Metropolitan Police Department ishte koncept i zyrtarëve policor të uniformuar
ku disa nga ta do të punonin si detektiv, disa si spiun policor etj. (Klockars,1985).
Departamenti i parë policor në nivel lokal në SHBA është formuar në vitin 1800. Departamentet e
para policore u formuan kryesisht në qytetet e mëdha si Bostoni, Philadelphia dhe New York.
Revolucini industrial krijoi probleme të ngjashme ma ato në Angli. Sidomos ishin të shpeshta
protestat e punëtorëve dhe konfliktet ndërmjet emigrantëve dhe popullatës autoktone (Conti,1977).
Gjysma e viteve 1800 dhe vitet 1900 karakterizohen me ndikimin politik në policinë (Kellin dhe
Moore,1988).
Në vitin1892, Sir Francis Galton kishte publikuar librin e tij për gjurmët e gishtërinjëve. Në
vitin1900, punimi i Galtonit ishte përdorur nga ana e Sir William Henry i cili zhvilloi dhe
implementoi sistemin Henry për klasifikimin e gjurmëve të gishtërinjëve, i cili është bazë e sistemit
për klasifikimin e gjurmëve të gishtërinjëve që përdoret edhe sot.
Një nga përdorimet e para të fotografisë ishte implementuar në vitin 1886, Rogues Gallery e
fotografive kriminale nga New York City Police Department. Kjo Rogues Gallery e parë ishte
organizuar si koleksion i fotografive të kriminelëve të njohur të realizuara gjatë aktakuzave më të
vonshme për krime (Byrnes,2015). Para këtij koleksioni të fotografive të kriminelëve, ishin
prodhuar postere të skeqeve të fytyrave nga ana e artistëve. Me zhvillimin e fotografisë dhe rritjes
së mundësisë për ruajtjen e fotografive të të dyshuarve aktual ishte bërë një përparim i madh në
këtë drejtim. Me inovacionet e reja në fotografi, është zhvilluar edhe identifikimi i të dyshuarve
nëpërmes fotografive.
Një zhvillim i rëndësishëm në dëshmitë forenzike ishte punë investiguesit Francez të krimeve
Alphonse Bertillon i vitit 1800, i cili kishte zhvilluar sistemin e Bertillon për regjistrimin e matjeve
të dëshmive fizike (Petherick,2010). Njëri nga studentët e Bertillon, Dr. Edmond Locard, që ishte
mjek gjatë luftës së parë botërore, kishte avancuar punimin e Bertillonit me teorinë e vet që personi
2

gjithëmonë lë ndonjë gjurmë në vendin e krimit dhe gjithëmonë merr ndonjë gjurmë nga vendi i
krimit. Kjo teori u bë e njohur si “Locard’s Exchange Theory” (Petherick,2010). Kjo teori deri në
ditët e sotme formon konceptin bazë të teorisë së Locardit për transferimin e dëshmive.
Sistemi më i famshëm i identifikimit në këtë kohë ishte sistemi i zhvilluar nga kriminologu
Franqez, Alphonse Bertillon i cili kishte jetuar nga viti 1853 deri në vitin 1914. Esenca e sistemit
ishte në atë që struktura kockore e njeriut të rritur nuk ndryshon me kohën. Bertillon kishte
identifikuar njëmbëdhjetë masa (si psh. gjatësia dhe gjërësia e kokës, gjatësia e shputës të këmbës
së majtë, gjatësia e gishtit të mesëm dhe gishtit të vogël etj.) dhe supozohej se këto masa mund të
përdoreshin për identifikimin dhe dallimin e njerëzve. Bertillon konsideronte se gjasa që dy
persona ti kenë të njëjta të njëmbëdhjetë masat e marra është më e vogel se një me katër milion
(Rhodes,1968). Bertillon kishte dhënë edhe udhëzimet se si duhet të merren këto masa në menyrë
që procesi të jetë sa me preciz. Edhe pse ky sistem ishte përdorur në shumë vende për identifikimin
e kriminlëve megjithatë ishin vërejtur dobësitë dhe gabimet në identifikim.
Një zhvillim i rëndësishëm i kësaj kohe është edhe zhvillimi i Byrosë së Investigimeve, që më
vonë u quajt Federal Bureau of Investigation (FBI). Me 1908, presidenti Theodor Rusvelt e krijoi
Byronë e Investigimeve me një urdhër ekzekutiv. Fillimisht ishin punësuar njëzet invetigues të
përhershëm dhe tetëmbëdhjet investigues të përkohshëm.
Me zhvillimin e luftës së parë botërore në Evropë, në vitin 1916 byroja kishte angazhuar 300 agjent
të cilëve u ishin dhënë autorizime që të realizojnë kundër-intelegjencë dhe investigime antiradikale. Në vitin 1919, SHBA kishin përjetuar një seri sulmesh me bomba, që besohej se ishin
përgjegjësi e komunistëve. Në këtë kohë ishte formuar General Intelligence Division (GID) në
mënyrë që të rritet aftësia e grumbullimit të informatave për të dyshuarit radikal dhe simpatizuesit
e tyre.
Gjithashtu vlenë të ceket se ndërmjet viteve 1800 dhe 1900, detektivët privat luanin një rol të
rëndësishëm në investigimet e krimit. Korporatat e mëdha si hekurudhat, industria e metaleve,
minjerat etj. kishin angazhuar një numër të detektivëve privat qëllimi kryesor i të cilëve ishte
përballimi i grevave të punëtorëve.
Nga vitet 1900 deri në vitet 1960 që njihen si vitet e reformimit të policisë, kur policia fillon të
dalë nga ndikimi i politikës. Qëllimi ishte që policia të profesionalizohej dhe të largohej nga
ndikimi politik. Distancimi i policisë nga politikanët dhe qytetarët do të bazohej në
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profesionalizmin e tyre. Zhvillimet teknologjike siç janë automjetet e policisë, radio-lidhjet dhe
lidhjet telefonike, kanë ndikuar shumë në efikasitetin e policisë (Walker dhe Katz,2007)
Gjate 30 viteve të fundit ka pas përmirësime të vlershme në praktikat investiguese specifike, siç
janë mënyrat më të drejta dhe me efektive të intervistimit të viktimave, dëshmitarëve dhe të
dyshuarëve dhe trajtimi i dëshmive fizike. Teknologjia forenzike e disponueshme për investiguesit
ka ngritur shumë aftësinë e tyre për të ndërlidhur krimin me kryerësit e krimit. Për shembull, një
eksperiment i kohëve të fundit i sponsoruar nga National Institute of Justice, që kishte si cak
zbulimin e krimeve ndaj pronës nëpërmes ADN-së kishte treguar se grunbullimi dhe analizimi i
dëshmive në vendin e krimit e rritë aftësinë e investiguesve për identifikimin, arrestimin dhe
përndjekjen e kryerësve të krimeve (Ritter,2008). Një vlerësim tjetër kishte treguar se teknologjia
e imazheve balistike që ishte zhvilluar në Boston Police Department’s Ballistics Unit kishte rritur
ndjeshëm aftësinë e tyre për të ndërlidhur krimet që ishin kryer me të njëjtën armë të zjarrit (Braga
and Pierce,2004).
Aftësitë e ekspertëve të forenzikës për të identifikuar të dyshuarin dhe hulumtuar dëshmitë fizike
janë rritur në mënyrë eksponenciale në krahasim me praktikat e mëhershme policore. Zbulimet
shkencore dhe një brez i gjerë i diciplinave kanë kontribuar në zhvillimin e specializimeve
forenzike në përputhjen fizike, analizat kimike, gjurmët e gishtërinjëve, gjurmët e këpucëve,
morfologji, odontologji, toksikologji, balistikë, analizat e fijeve të flokëve dhe fibrave, analiza
biometrike, entomologji, dhe në kohë të fundit, analizat e ADN-së.
Në planin ndërkombëtar, agjensioni i parë i përhershëm – the International Criminal Police
Commission (ICPC) –ishte formuar në fillimin e luftës së parë botërore. Kjo organizatë më vonë
u bë e njohur si International Criminal Police Organization (ICPO) – ose si njihet me emërtimin
Interpol. Interpoli nuk është formuar si organizatë policore operative por më tepër si vend për
shkëmbimin e informatave ndërmjet policive pjesmarrëse dhe si rrjet ose forum për zyrtarët policor
senior ose ‘klub policor’ (Anderson,1989). Fillimisht është formuar nga 19 shtete antare që me
kalimin e kohës ky numër i shteteve është dhjetëfishuar. Zhvillimin e Interpolit e përcjell zhvillimi
i teknologjisë me kohën. Në shkurt të vitit 1987 sistemi manual i shkëmbimit të informatave ishte
zëvendësuar me sistemin e kompjuterizuar për shkëmbimin e informatave dhe në vitin 1990 ishte
formuar arkivi elektronik. Këto zhvillime kanë përshpejtuar shkëmbimin kualitativ të informatave
ndërmjet shteteve pjesëmarrëse. Në vitet e fundit për të optimizuar strukturën e vet formoj një njësi
të veqantë Evropiane.
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Në vitin 1985 me marrëveshjen e Schengen dhe Trevi pesë shtete Evropiane (Franca, Gjermania,
Belgjika, Holanda dhe Luksenburgu) formuan Europolin. Kësaj marrëveshje më vonë iu bashkuan
të gjitha shtetet antare të Bashkimit Evropian përpos Britanisë së Madhe.
Bashkëpunimi policor në Bashkimin Evropian ishte formalizuar me traktatin Maastricht të vitit
1992, mirëpo për shkak të disa mosmarrëveshjeve dhe dyshimeve Europoli u bë plotësisht operativ
në vitin 1999.
Bashkëpunimi operativ brenda Europolit jep baza legale për: formimin e ekipeve të përbashkëta
për përkrahjen e investigimeve, autorizimin për të kërkuar nga autoritetet e shteteve antare
realizimin e investigimeve të koordinuara në raste specifike dhe ndërlidhjen e zyrtarëve për
investigime dhe prokurorëve (Walker,2003)
Mandati i Europolit ishte zgjeruar në vitin 1998 duke përfshirë antiterrorizmin (Rauchs and
Koenig, 2001) dhe në vitin 2002 për format serioze të krimeve ndërkombëtare. Europoli i mbështet
shtetet antare duke: mundësuar shkëmbimin e informatave ndërmjet shteteve antare, ofruar analiza
operative, përpiluar raportet strategjike dhe analizat e krimit duke u bazuar në informatat e
intelegjencës të shteteve antare dhe duke ofruar ekspertizë dhe përkrahje teknike për investigime
dhe operacione brenda Bashkimit Evropian, nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e shtetit përkatës.
Europoli është gjithashtu aktiv në promovimin e analizave të krimit dhe harmonizimin e teknikave
të investigimeve brenda shteteve antare(Walker,2003).
Eurojust ishte formuar në vitin 2002 me qëllim të rritjes së efektivitetit të autoriteteve të shteteve
antare gjatë realizimit të investigimeve të krimeve serioze dhe krimit të organizuar ndër-kufitar.
Kolegji i këtij organi përbëhet nga 25 gjyqëtar ose prokuror senior nga secili shtet i BE-së, që
përkrahet nga një ekip i vogël administrativ. Eurojust stimulon dhe rritë koordinimin e
investigimeve ndërmjet autoriteteve kompetente duke; përmirësuar bashkëpunimin nëpërmes
asistencës së ndërjellë ndërkombëtare si dhe për implementimin e kërkesave për ekstradim; dhe
përkrah shtetet gjatë ivestigimeve të krimeve ndër-kufitare. Eurojust është i vendosur në Hague.

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.INVESTIGIMET E KRIMIT
Investigimet e krimit shpeshherë mund të paraqesin një proces të veshtirë për tu realizuar, si pasojë
e ngjarjeve që janë në zhvillim e sipër dhe ku mungojnë informatat e plota për realizimin e duhur
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të këtij procesi. Për këtë arsye është e pamundur që të përkufizohet një metodologji që mund të
aplikohet në secilin rast. Megjithatë ekzistojnë koncepte, rregulla ligjore dhe procese të cilat duhet
të respektohen në çdo proces të investigimeve.
2.1.1. Investigimi i krimit si proces i të menduarit
Investigimet e krimeve paraqesin një sfidë shumë dimensionale që duhet zgjidhur. Me arritjen në
vendin e krimit, zyrtarët policor shpesh duhet të bijnë vendime të shpejta dhe kritike që nganjëherë
paraqesin jetë apo vdekje, duke pas parasysh informatat e kufizuara dhe ndoshta edhe zhvillimin
e ngjarjes edhe pas arritjes në vendin e krimit. Pasi që një ngjarje kriminale të ketë përfunduar, nga
investiguesit e krimit pritet që të sigurojnë vendin e krimit, bëjnë grumbullimin e dëshmive dhe
përgatisin planin e investigimeve i cili do të shpiente në formimin e bazës së arsyeshme për
identifikimin dhe arrestimin e personit ose personave përgjegjës për krimin. Për të qenë në gjendje
që të ballafaqohen me këtë sfidë, investiguesit policor duhet të jenë të përgatitur për zhvillimin e
planit të investigimeve dhe të realizojnë procesin e investigimeve, gjë që arrihet nëpërmes
trajnimeve të vazhdueshme dhe përvojës së krijuar (Gehl and Plecas,2016).
Investigimet e krimit nuk janë vetëm aftësitë për investigime por gjithashtu kërkojnë aftësi të të
menduarit. Për tu bërë një investigues efektiv, nevojitet që këto aftësi të zhvillohen vazhdimisht
deri në shkallën që garanton aftësinë për tu përballur me procesin e zgjidhjes së problemeve të
investigimeve të krimit. Të menduarit dhe përgjigja e duhur është mjaft e vështirë për tu mësuar
sepse njeriu gjithëmonë më shumë bazohet në gjërat formale se sa në dëshmitë që paraqiten. Siç
thekson Taber (2006) në librin e tij, Beyond Constructivism, njerëzit vazhdimisht i plotësojnë
dituritë e tyre dhe në jetën e përditshme vazhdimisht i vlerësojnë informatat që u servohen. Duke
i interpretuar gjërat që i shohim dhe gjërat që i dëgjojmë na mundëson që të arrijmë deri të
konkluzionet për botën që na rrethon (Taber,2006). Disa njerëz janë analist kritik dhe kërkojnë ti
shohin dëshmitë për ta konfirmuar besimin e tyre, ndërsa disa të tjerë janë të gatshëm që informatat
ti pranojnë deri sa tu paraqiten fakte për demantimin e besimit të mëparshëm.
2.1.2. Nevoja e të menduarit gjatë procesit të investigimeve
Procesi i investigimeve të krimit përfshinë zbulimin, interpretimin dhe përcaktimin e vlershmërisë
së informatave, që paraqet momentin kritik në mbarëvajtjen e procesit të drejtësisë penale. Është
obligim i investiguesve që në mënyrë kritike ti vlerësojnë të gjitha informatat me përgjegjësi sepse
procesi i investigimeve ndikon në jetën e atyre që i nënshtrohen si dhe viktimave të krimit.
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Interpretimi i informatave dhe dëshmive nga ana investiguesit kërkon përgjigje në shumë pyetje
të cilat mund të shpien në marrjen e vendimeve dhe rezultateve kritike si:
1. Çka nevojitet të bëhet për mbrojtjen dhe sigurinë e personave?
2. A duhet përdorë forcën, në qoftë se është e domosdoshme për zgjidhjen e situatës?
3. Kush do të jetë subjekt i investigimeve të kriminit?
4. Cili është plani më i mirë për arrestimin e personit ose personave që janë përgjegjës për
aktin kriminal?
5. Kush do ti nënshtrohet bastisjes së personit apo vendbanimit?
6. Kush do të arrestohet e kush do të ndalohet dhe kush do të merret në pyetje për një akt
kriminal?
7. A do të ngritet aktpadia penale kundër të dyshuarit?
8. A do të ketë gjykim të rastit?
9. A paraqet lirija e personit rrezik për shoqërinë?
Për këto veprime të mundëshme, investiguesi duhet gjithëmonë të jetë i gatshëm të shpjegoj
përfundimet dhe veprimet e tij në gjyq, si janë arritur konkuzionet për ndërmarjen e veprimeve të
përzgjedhura?. Investiguesi duhet të jetë në gjendje që të artikuloj procesin e të menduarit dhe
duhet të paraqes faktet dhe dëshmitë që janë marrë parasysh gjatë formimit të konkluzioneve dhe
formimit të një bazë të arsyeshme për veprimet e ndërmarra gjatë procesit të vendimarrjes. Për
investiguesin që e arsyeton procesin para gjyqit, ky proces duhet të jetë i qartë dhe i vlerësuar
nëpërmes artikulimit të të menduarit të bazuar në dëshmi dhe veprime të arsyeshme ligjore.
Mënyra e të menduarit duhet të ilustroj veprimet e bazuara në dëshmi në formimin e bazës së
arsyeshme për të besuar për veprimet pasuese. (Gehl and Plecas,2016).
Duke marrë parasysh përgjegjësinë për rezultatin e investigimeve, është shumë e rëndësishme që
investiguesit policor të posedojnë shkathtësi për realizimin e investigimeve dhe të kenë aftësi të të
menduarit për të grumbulluar dhe analizuar dëshmitë në nivelin që do të jetë i pranueshëm për
sistemin e drejtësisë penale. Investigimi paraqet grumbullimin dhe analizimin e dëshmive. Që këto
dëshmi të jenë të pranueshme për gjyqin, investigimet duhet të realizohen në mënyrë të strukturuar
dhe duhet të jenë në përputhje me rregullat ligjore. Përveç kësaj procesi i investigimeve duhet të
dokumentohet nga ana e investigiuesit dhe duhet memorohet dhe artikulohet në detale dhe
investiguesit duhet të jenë në gjendje të demonstrojnë vlershmërinë e investigimeve.
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Një investigues policor duhet të jetë mentalisht i angazhuar dhe shumë vigjilent gjatë grumbullimit
dhe vlerësimit të informatave gjatë realizimit të investigimit të krimit. Në mënyrë që të
konsiderohet në krye të detyrës investiguesi duhet:
1. Ti përgjigjet në mënyrë të drejtë situatës në rastet kur duhet të mbrohet jeta dhe siguria e
personave;
2. Të bëjë grumbullimin e dëshmive dhe informatave të disponueshme në vendin e krimit;
3. Të jetë në gjendje që të dalloj krimin në bazë të dëshmive të disponueshme;
4. Të ruaj dhe dokumentoj të gjitha dëshmitë dhe informatat;
5. Të analizoj në mënyrë kritike të gjitha informatat dhe dëshmitë e disponueshme;
6. Të zhvilloj një plan efektiv të investigimeve; dhe
7. Të formoj bazë të arsyeshme për identifikimin dhe arrestimin e personave që janë
përgjegjës për krimin dhe për të eliminuar personat e dyshuar gabimisht;
Si sugjeron Herman Goldstein (1977) ne librin e tij klasik Policing a Free Society: pjesa më e
madhe e punës në investigimin dhe zbulimin e krimeve realizohet nga zyrtarët policor të patrollës.
Ky konstatim mbështetet nga studimi i Rand Corporation nëpërmes një vëzhgimi direkt të punës
së 25 agjencive policore dhe kishte vëzhguar praktikat policore e 156 departamenteve policore
(Greenwood and Petersilia,1975).
Investigimet e krimeve serioze gjithëmonë kanë zgjuar interes, shqetësime dhe fascinimin e
publikut, të mediave dhe të sistemit të drejtësisë. Veprimet dhe investigimet e policisë janë
përcjellë në mënyrë kronike nga komisionet dhe mediat.
Nga vrasësit serik si Paul Bernardo (Campbell,1996), dhe Robert Pickton (Oppal,2013) deri tek
akuzimet e gabueshme të David Milgaard (MacCallum,2008) dhe Guy Paul Morin
(Kaufman,1998), investigimet e krimeve u janë nënshtruar vlerësimeve më kritike.
Gjatë vlerësimit të investigimeve, shpesh parashtrohen pyetjet e njëjta:
1. A është e mundur që personi i gabuar të jetë akuzuar dhe gjykuar?
2. A është e mundur që edhe personat tjerë të jenë të përfshirë në krim?
3. A janë eliminuar me të drejtë të gjithë të dyshuarit tjerë?
4. A ishin shkëmbyer drejt informatat ndërmjet sektorëve policor?
5. A kanë bërë ndonjë gabim investiguesit?
6. A janë gjetur të gjitha dëshmitë e mundëshme?
7. A janë interpretuar drejtë dëshmitë?
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8. A janë zbatuar drejtë e gjitha teoritë investigative?
9. A mos ka ndodhur fokusimi vetëm në një të dyshuar ose në një teori dhe investigimet e
gabuara?
Në ditët e sotme, transparenca nëpërmes sistemit të drejtësisë penale dhe zbulimit të dëshmive
nëpërmes raporteve investiguese të mediave e lehtësojnë shumë kuptimin e procesit të
investigimeve nga ana e publikut dhe mediave. Qasja e publikut dhe mediave në informatat për
teknikat e investigimeve policore dhe mjetet e forenzikës kanë bërë që audienca të jetë më e
familarizuar me investigimet. Përfshirja e publikut dhe mediave në debatin publik ka ngritur
standardet në investigimin e krimeve serioze.
Nga investiguesit pritet që të ruajnë dhe demonstrojnë nivel të lartë të kompetencës, (Gehl and
Plecas,2016).
2.1.3. Investigimet moderne
Në ditët e sotme, investigimet e krimit përfshijnë një brez të gjerë të specializimeve që kanë për
qëllim të përcaktojnë se si është paraqitur ngjarja dhe të përcaktojnë dëshmitë që dëshmojnë
fajësinë ose pafajësinë e një personi të dyshuar për një ngjarje kriminale. Në disa raste kur personi
është takuar gjatë kryerjes së aktit kriminal dhe është arrestuar në vendin e krimit, investigimi i
krimit nuk paraqet detyrë komplekse. Megjithatë, në rastet kur ngjarja kriminale është zbuluar pas
ndodhjes, ose kur kryerësi i veprës nuk mund të konstatohet, procesi i investigimeve të krimit
bëhet shumë më kompleks dhe më i veshtirë.
Edhe pse në të dyja rastet e investigimeve të krimit duhet të zbatohen praktikat për investigimin e
krimit për identifikimin, grumbullimin, regjistrimin dhe ruajtjen e dëshmive, në rastin kur i
dyshuari nuk njihet, duhet pasur njohuri plotësuese për analizimin dhe zhvillimin e teorisë dhe
vlerësimin e dëshmive, (Gehl and Plecas,2016).
Në ditët e sotme, aftësia e ekspertëve të forenzikës për të identifikuar të dyshuarit dhe për të trajtuar
dëshmitë fizike është rritur në mënyrë eksponenciale kur krahasohet me mënyrat e më hershme
policore. Zbulimet shkencore në një brez të gjerë të diciplinave kanë kontribuar në zhvillimin e
specializimeve forenzike në krahasimin fizik, analizat kimike, gjurmët e gishtërinjëve, gjurmët e
kepucëve, odotologji, toksikologji, balistikë, analizat biometrike, fijet e flokëve dhe fijeve të
fibrave, entimologji dhe në kohët më të fundit, analizat e ADN-së.
Shumë nga këto specializime të shkencës forenzike kërkojnë më shumë vite të trajnimit dhe të
praktikës për zhvilluar nivelin e ekspertizës në mënyrë që gjyqet të pranojnë krahasimin e
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dëshmive dhe konkluzionet e ekspertizave. Është e qartë se nuk është e mundur që një investigues
modern të jetë i suksesshëm në të gjitha këto specializimet. Megjithatë investiguesit modern duhet
të bëjnë përpjekje që të kenë njohuri të përgjithshme në të kuptuarit e mjeteve të disponueshme
dhe duhet të jenë të specializuar në angazhimin e këtyre mjeteve në rastet forenzike.
Në investigimet e krimeve shpesh ekzistojnë më shumë mundësi që shpien në konstatimin se si
është zhvilluar ngjarja kriminale dhe ndërlidhjet rrethanore që drejtojnë në kryerësin e krimit.
Teoritë dhe variantet e mundëshme duhet të shqyrohen dhe vlerësohen në krahasim me faktet dhe
dëshmitë fizike ekzistuese. Përfundimisht, vetëm dëshmitë e fuqishme rrethanore në formë të
paraqitjeve fizike, dëshmitë nga dëshmitarët e besueshëm ose pranimi nga ana e të akuzuarit do të
kënaqin gjyqin përtej dyshimit të arsyeshëm. Kualiteti i dëshmive dhe kompetenca e investiguesve
do të demonstrohet me mënyrën se si ishte përcaktuar lokacioni i dëshmive, si ishin ruajtur, si ishin
analizuar dhe interpretuar dhe si ishin prezantuar ato. (Gehl and Plecas,2016).
Në të kaluarën, roli primar i zyrtarëve policor në përgjithësi ishte përgjigja e parë ndaj krimit dhe
ruajtja e sigurisë. Investiguesit e krimeve ishin vetëm një komponent i kufizuar i këtyre detyrave.
Sot për shkak të mundësisë së qasjes në një brez të gjerë të mjeteve forenzike, çdo zyrtar policor,
pa marrë parasysh detyrat e tyre mund të thuhet se mund të paraqes një skenar të invetigimeve.
Nga investiguesit policor pritet që të kenë trajnim të mirë dhe njohuri dhe aftësi për tu përgjigjur
dhe për të investiguar krimin. Këto aftësi përfshijnë:
1. Përgjigjen kritike ndaj incidentit;
2. Interpretimin e Kodit Penal dhe njohjen e krimeve;
3. Menaxhimin e vendit të krimit;
4. Identifikimin dhe ruajtjen e dëshmive;
5. Angazhimin e mjeteve forenzike në analizën e dëshmive;
6. Vlerësimin dhe intervistimin e dëshmitarëve;
7. Marrjen në pyetje të të dyshuarve;
8. Përgatitjen dhe dokumentimin e rastit; dhe
9. Prezantimin e dëshmive në gjyq
Përveç aftësive për këto procese dhe detyra, investiguesit gjithashtu duhet të posedojnë aftësi të të
menduarit analitik për vlerësimin e rrezikut dhe përgjigjen efektive ndaj incidentit. Investiguesit
duhet të kenë edhe aftësi për aplikimin e të menduarit deduktiv, induktiv dhe kuantitativ për të
hulumtuar dhe për të formuar një bazë të arsyeshme për arrestimin e të dyshuarve.
10

Shah dhe Oppenheimer (2008) në librin e tij Heuristics Made Easy – An Effort Reduction
Framework. konstaton që investiguesit gjithëmonë duhet të jenë të vetëdishëm për detyrat e tyre.
Për të qenë një investigues objektiv, është e rëndësishme që të evitohen ngutitë dhe shprehitë tjera
negative që mund të shpien në përfundime të gabuara. Fokusimi jo-objektiv për zgjidhjen e rastit
dhe fokusimi në një të dyshuar të favorizuar mund të shpie në “fokusimin vetëm në një të dyshuar
ose në një teori”, me çka injorohen të dyshuarit tjerë alternativ. Një investigues i mirë duhet të
merr përgjegjësinë për rezultatet e investigimeve dhe nuk duhet të lejoj që të tjerët të ndikojnë në
formimin e mendimit të tyre dhe përfundimisht ai duhet të jetë i kujdesshëm për ndarjen e
informatave me të tjerët. Megjithatë, fshehja e tepruar e infromatave me njerëzit që mund të
kontribuojnë në arritjen e konkluzioneve të suksesshme për rastin mund të jetë e dëmshme për vet
investiguesin, (Gehl and Plecas,2016).
Të menduarit objektiv gjatë investigimeve, shpesh kërkon marrjen parasysh dhe vlerësimin e disa
teorive ose mundësive se si ka ndodhur krimi dhe kush mund të jenë të dyshuarit. Shpesh
investiguesit e rinjë ose investiguesit jo-objektiv mund të fokusohen në një teori të favorizuar për
ngjarjen ose të favorizojnë një të dyshuar dhe shpejtojnë që të parët të bijnë përfundime dhe të
bëjnë arrestimin e personit të dyshuar. Realizimi i shpejt i arrestimit paraqet shpesh një kurth,
sepse në këtë nguti injorohen dhe përjashtohen të gjitha teoritë tjera dhe të dyshuarit tjerë. Kjo
sjellje nganjëherë i futë investiguesit në të ashtuquajturin “tunnel vision” (fokusimi vetëm në një
të dyshuar ose në një teori). Çka është edhe më keq fokusimi vetëm në një të dyshuar ose në një
teori mund të shpie në keqinterpretimin e dëshmive, e me këtë akuzimin e personave të gabuar
derisa fajtorët mbesin të pa zbuluar.
Për të përmbledhur vrojtimet e bëra nga Kim Rossmo (2009) në librin e tij mbi gabimet gjatë
investigimeve të krimit, fokusimi vetëm në një të dyshuar ose në një teori dhe humbja e
objektivitetit kanë përcjellur shumë nga proceset publike, duke pranuar se investiguesit shpeshherë
kishin përndjekur të dyshuarit e favorizuar. Nganjëherë duhet të kishte ndonjë të dyshuar alternativ
ose ekzistonte ndonjë dëshmi përjashtuese që do të duhej të shkaktonte ri-vlerësimi e dyshimit për
të dyshuarin e favorizuar, por fokusimi vetëm në një të dyshuar ose në një teori e mbulon të
menduarit objektiv të investiguesit, (Rossmo,2009).
Ngjajshëm, një dukuri negative në procesin e investigimeve është edhe mos-ndarja e tepruar e
informatave me të tjerët dhe konsiderimi i tyre si pronë e vet investiguesit. Pronësia e informatave
nga investiguesi dhe ruajtja e një shkallë të sekretit në menaxhimin e informatave është shumë e
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pranueshme dhe ndoshta e dëshirueshme. Megjithatë, ruajtja e tepruar të sekretit mund të ndikoj
në rezultatet e investigimeve. Ndarja e informatave me njerëzit e duhur shpesh mund të zbuloj
ndërlidhjet që kontribuojnë në zbulimin e dëshmive. Ekzistojnë shumë raste negative kur një
investigues ose një ekip i investiguesve i kanë konsideruar investigimet e tyre si pronë e tyre
ekskluzive (Campbell,1996). Kjo mënyrë e të menduarit bënë përjashtimin e investiguesve tjerë të
cilët do të mund të kontribuonin e zgjidhjen e rastit.
2.1.4. Të kuptuarit e procesit të investigimeve
Kur flitet për të kuptuarit e investigimeve, pjesërisht flitet për vet-dijësimin dhe vet-organizimin
për të evituar rezultatin negativ. Investigimet e krimit mund të kërkojnë të menduarit kompleks
kur investiguesi duhet të vlerësoj dhe përcaktoj vlershmërinë e informatave dhe dëshmive për
zhvillimin e procesit të investigimeve. Kjo mënyrë e të menduarit duhet të fillohet nga dyshimi i
bazuar kah një bazë e arsyeshme për të besuar realizimin e arrestimit dhe për të artikuluar dëshmitë
mbi të cilat mund të konkludohet baza për fajësim përtej dyshimit të arsyeshëm. Ky është një
proces i grumbullimit dhe regjistrimit të informatave dhe të menduarit analitik për të formuar bazë
të besueshme për ndërrmarjen e veprimeve të arrestimit dhe akuzimit. Nga ky proces, investiguesi
në gjyq mund të artikuloj mënyrën e arritjes së këtyre konkluzioneve.
Gjatë realizimit të procesit të investigimeve, investiguesi duhet të zhvilloj procesin e të menduarit
investigativ dhe duhet gjithëmonë të ketë parasysh që:
1. Të menduarit investigativ është mënyrë e disciplinuar e të menduarit dhe investiguesi duhet
të jetë i vetëdijshëm për konstatimet e tij;
2. Ky është një proces që kërkon nivel të lartë të të menduarit analitik;
3. Ky proces i të menduarit është strategjik dhe bënë pririotizimin e planeve dhe veprimeve
investigative për arritjen e rezultateve; dhe
Ky proces kërkon përzgjedhjen e një plani të investigimeve të cilit investiguesi do ti përmbahet,
(Gehl and Plecas,2016).
2.2. DISA KONCEPTE BAZIKE ME RËNDËSI PËR PROCESIN E INVESTIGIMIT TË
KRIMIT
Ekzistojnë shumë rregulla ligjore, koncepte, principe dhe protokolle të cilat investiguesit duhet ti
kenë parasysh gjatë realizimit të investigimeve. Procesi i investigimeve duhet të realizohet në
suaza të autorizimeve ligore duke përfshirë edhe Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut të
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OKB-së, Konventën Evropianë për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe
Protokollet e Saj etj., të transpozuara edhe në legjislacionin nacional. Në vazhdim do të njihemi
me disa koncepte bazike të drejtësisë penale brenda të cilave duhet të realizohet procesi i
investigimeve të krimit, ku përfshihen:
2.2.1. Drejtësia fundamentale dhe të drejtat e njeriut
Sistemi i drejtësisë penale ekziston për të mbrojtur shoqërinë nëpërmes një numri të ligjeve dhe
rregulloreve që definojnë, kontrollojnë dhe ndalojnë sjelljet dhe veprimet e papranueshme. Sjelljet
dhe veprimet që ndalohen ose kontrollohen shtrihen nga aktet kriminale të terrorizmit dhe vrasjet
deri tek shkeljet më të vogla si tejkalimi i shpejtësisë së lejuar ose ujitja në periudhat e palejuara.
Këto ligje dhe rregullore mund të rezultojnë me dënime të ndryshme, kufizime dhe intervenime
deri në kufizimin e lirisë dhe dënimin e krimeve. Principet themelore në aplikimin e këtyre ligjeve,
janë vlerat të larta sociale që reflektojnë pritshmërinë e qytetarëve që gëzojnë mbrojtjen e këtyre
ligjeve. Qytetarët presin dhe kërkojnë që këto ligje të administrohen në mënyrë të drejtë duke
respektuar të drejtat dhe liritë e tyre individuale. Këto pritshmëri më së shumti përkiten me
personat e dyshuar ose të akuzuar për krime
Këto vlera dhe pritshmëri të drejtësisë gjenëzen e kanë nga Roma e vjetër dhe nga Ligji Zakonor
Anglez, që definojnë “drejtësinë natyrore”, që në ditët e sotme referohet si “drejtësi fundamentale”
(Dostal,2012).
Në thelbin e këtyre principeve të “drejtësisë natyrore” ose “drejtësisë fundamentale”, janë
përkufizuar disa principe themelore të cilat duhet të garantojnë drejtësinë fundamentale për
personat akuzuar për një krim gjatë realizimit të procesit të drejtësisë penale.
Në përputhje me rregullat ligjore dhe Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut të OKB-së,
Konventën Evropianë për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet
e Saj Kartën e Kombeve të Bashkuara për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut të transpozuara edhe në
legjislacionin nacional etj.
1. çdokush ka të drejtën për jetë, liri dhe siguri dhe të drejtën për ti gëzuar këto të drejta përpos
në përputhje me drejtësinë fundamentale;
2. çdokush ka të drejtën që të mos bastiset pa arsye;
3. çdokush ka të drejtën që të mos ndalohet ose arrestohet në mënyrë arbitrare;
4. Çdokush që arrestohet ose ndalohet ka të drejtë që të informohet në kohë për arsyet e
arrestimit ose ndalimit;
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a) të ketë një avokat mbrojtës dhe duhet të informohet pa vonesë për këtë të drejtë; dhe
b) të ketë afat të caktuar kohor për ndalim dhe të ketë të drejtën që të lirohet në qoftë se
ndalimi nuk është bërë në mënyrë të ligjshme;
5. çdo person i akuzuar për një krim ka të drejtë që të informohet pa vonesë të paarsyeshme
për krimin specifik për të cilin akuzohet;
a) të gjykohet brenda një periudhe të arsyeshme kohore;
b) të mos detyrohet që të dëshmoj në procesin gjyqësor kundër vetvehtës për krimin që
akuzohet;
c) të konsiderohet i pafajshëm derisa nuk dëshmohet se është fajtorë në përputhje me ligjin
dhe me një gjykim të drejtë dhe publik;
d) nuk do të shpallet fajtor për ndonjë akt ose gabim përveç në qoftë se në kohën e kryerjes
së këtij akti ose gabimi konsiderohej krim sipas Kodit Penal ose sipas ligjit ndërkombëtar;
e) në rast të dënimit për një vepër penale nuk do të gjykohet përsëri për të njëjtën vepër penale;
dhe
f) në qoftë se shpallet fajtor për një krim dhe në qoftë se dënimi për këtë krim kishte ndryshuar
në kohën ndërmjet fillimit deri në përfundimin e gjykimit, i akuzuari do të dënohet me
dënimin më të vogël;
g) çdokush ka të drejtë që ti mos nënshtrohet trajtimeve dhe dënimeve të vrazhdëta dhe të
pazakonshme; dhe
h) çdo palë ose dëshmitar që nuk e kupton gjuhën në të cilën zhvillohet procesi gjyqësor ka
të drejtë në asistence ose përkthim.
Në sistemin e drejtësisë penale, investiguesit policor janë më së shpeshti kontakti i parë me krimin
dhe ata kanë për obligim të respektojnë të drejtat dhe liritë e garantuara (Dostal,2012).
2.2.2. Roli i gjykatësit, prokurorit, mbrojtjes dhe policisë
Akterët kryesor në sistemin e drejtësisë penale si gjykatësit, prokurorët, avokatët mbrojtës dhe
policia kontribuojnë në procesin e “drejtësisë natyrore” ose “drejtësisë fundamentale”. Secili nga
këta akter ka një rol specifik dhe të pavarrur dhe detyra specifike për të realizuar. Për shembull,
roli i investiguesve policor është grumbullimi i informatave, grumbullimi i dëshmive fizike dhe
grumbullimi i dëshmive të dëshmitarëve për të formuar një bazë të arsyeshme se një i dyshuar i
caktuar e ka kryer krimin. Pasi që të jetë formuar baza e arsyeshme për të besuar, këto dëshmi i
prezantohen prokurorit për të përcaktuar nëse duhet ngritur aktakuza. Roli i prokurorit është që të
14

shqyrtojë dëshmitë e grumbulluara nga ana e investiguesve policor. Në qoftë se prokurori vendosë
të ngris aktakuzën, atëherë ai i prezanton dëshmitë gjykatësit, i cili do të përcaktoj fajësinë ose
pafajësinë e të akuzuarit në bazë të testit për dëshmimin përtej dyshimit të arsyeshëm. Roli i
mbrojtjes është prezantimi i të akuzuarit nëpërmes dëshmive të prezantuara, sfidimit të dëshmive
të prezantuara dhe sfidimit të bazës së arsyeshme për të besuar. Qëllimi i mbrojtjes është që të
dëshmoj se testi për dëshmimin përtej dyshimit të arsyeshëm nuk është plotësuar, (Dostal,2012).
Në shumë raste kur policia e identifikon dhe arreston të dyshuarin, dëshmitë e grumbulluara gjatë
investigimeve janë refuzuar nga gjyqi sepse nuk ishin aplikuar në mënyrë të drejtë. Këto raste me
gabime në proces ose në keqkuptimin e rregullave, paraqesin mësim të vlershëm për investiguesit
policor që kishin gabuar por paraqesin një përvojë negative për viktimat e krimit dhe publikun të
cilët presin nga investiguesit që gjithëmonë të jenë të suksesshëm (Dostal,2012).
2.2.3. Dëshmimi përtej dyshimit të arsyeshëm
Dëshmimi përtej dyshimit të arsyeshëm është masë standarde për të dëshmuar, që gjyqi penal do
ta aplikoj gjatë përcaktimit se dëshmitë e prezantuara nga prokurori janë të mjaftueshme për
akuzimin e personit të dyshuar për një krim. Në qoftë se dëshmitë janë të mjaftueshme dhe në
qoftë se barra e provës është plotësuar, gjyqi do ta akuzoj të dyshuarin. Në këto raste dëshmimi i
elementeve të aktakuzës bie tek prokuroria. Nga personi i akuzuar nuk kërkohet që të dëshmoj
pafajësinë e tij, (Gehl and Plecas,2016).
Është e rëndësishme që investiguesit të kuptojnë që dëshmimi përtej dyshimit të arsyeshëm dallon
nga ajo që ata konsiderojnë si dëshmi gjatë investigimeve.
2.2.4. Baza e arsyeshme për të besuar
Baza e arsyeshme për të besuar, që nganjëherë referohet si bazë e arsyeshme dhe e dëshmueshme
për të besuar, është një test që investiguesit duhet ta aplikojnë kur shqyrtojnë një dëshmi gjatë
investigimit të një krimi. Ekzistimi i bazës së arsyeshme për të besuar se një person është
përgjegjës për një krim i mundëson investiguesve ushtrimin e autorizimeve nga Kodi Penal. Këto
autorizime përfshijnë të drejtën e arrestimit pa flet-arrestim, të drejtën për të bastisur dhe
komfiskuar dëshmitë dhe të drejtën për përdorur një informatë kundër një personi kur ka bazë të
arsyeshme për të besuar.
Formimi i bazës së arsyeshme për të besuar është një proces subjektiv i të menduarit dhe prandaj
është procesi më i rëndësishëm gjatë investigimeve. Procesi i të menduarit bazohet në informata,
dëshmi dhe fakte që investguesi i ka grumbulluar gjatë investigimeve. Baza e arsyeshme për të
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besuar duhet të bazohet në vlerësimin e informatave dhe dëshmive të disponueshme në momentin
e marrjes së vendimit për rastin në fjalë. Dëshmitë e zbuluara pas veprimit (si arrestimi ose bastisja)
nuk mund të përdoren në mënyrë retroaktive për të arsyetuar arrestimin ose bastisjen.
Baza e arsyeshme për të besuar paraqet një koncept shumë të rëndësishëm që investiguesit duhet
ta kuptojnë dhe ta dallojnë nga “dëshmimi përtej dyshimit të arsyeshëm” (R,v,Starr,2000), që është
një test për gjyqin për të vlerësuar dëshmitë dhe për të pranuar aktakuzën për krimin e kryer.
Formimi i bazës së arsyeshme për të besuar dhe arrestimi ose realizimi i bastisjes nuk donë të thotë
domosdoshmërisht ndërprerjën e kërkimit të dëshmive të mëtëjme. Në disa raste, kur arrestimi
ishte bërë sepse kishte ekzistuar baza e arsyeshme, në ndërkohë ishin zbuluar informata dhe dëshmi
shtesë të cilat tregonin se personi nuk ishte fajtor për krimin. Për këtë arsye personi duhet liruar
sepse nuk ka bazë të mjaftueshme për ngritjen e aktakuzës. Mundësia për të përcakuar pafajësinë
e të dyshuarit është me të vertetë një test i objektivitetit për investiguesin. Ky objektivitet
nganjëherë është veshtirë i arritshëm sikurse në rastet kur ka presion për arrestimin e kriminelëve
të rrezikshëm. Gabimi në shpejtësinë e ngritjes së aktakuzës, ose injorimi i dëshmive që dëshmojnë
pafajësinë paraqet një kurthë e cila ka shkaktuar përfundimin e karrierës për shumë investigues
dhe janë akuzuar se kanë humbur objektivitetin dhe kompetencën (Pennington,1999).
Në rastet kur akuzat hudhen poshtë, objektiviteti mund të bëhet çështje kyçe gjatë gjykimit dhe
mbrojtja mund të kërkoj që investiguesi të ofroj dëshmitë që janë marrë parasysh dhe ato që janë
injoruar gjatë formimit të bazës së arsyeshme për të besuar. Formimi i bazës së arsyeshme është
proces që duhet të realizohet përmes shqyrtimit të kujdesshëm të fakteve. Formimi i bazës së
arsyeshme kërkon bazimin në fakte nëpërmes analizave subjektive gjatë formimit të bazës së
arsyeshme për të besuar mund të kërkohet si dëshmi në gjyq.
Një investigues i mirë duhet të ketë aftësi të të menduarit që paraqet aftësi kritike
(Pennington,1999).
2.2.5. Actus Reus dhe Mens Rea
Për të dalluar llojet e dëshmive që duhet grumbulluar në krahasim me llojin e krimit, një
investigues duhet të familarizohet me konceptin actus reus, që në Latinisht definohet si “akti
kriminal”, dhe konceptin mens rea, që në Latinisht donë të thotë “paramendimi për të kryer një
krim”. Për çdo krim specifik actus reus përshkruhet si veprim i ndaluar.
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Koncepti mens rea kërkon të përcaktohet në qoftë se i akuzuari kishte për qëllim të kryej një krim.
Për investiguesit, në krahasim me këtë term, është obligim që të gjejnë dëshmitë që mund ti
asistojnë gjyqit që të përcaktoj se i akuzuari kishte apo nuk kishe për qëllim të kryej krimin.
Duhet cekur se qëllimi për të kryer një krimi nuk vlenë për të gjitha llojet e krimeve. Tek disa
krime nuk kërkohet konstatimi i qëllimit. Tek rastet e krimeve serioze, si është neglizhenca e cila
shkakton vdekjen ose dëmtime trupore, nuk kërkohet dëshmimi i qëllimit. Për krimet që
nganjëherë quhen edhe “krimet nga pakujdesia” nevojitet vetëm që të gjenden dëshmitë e
nevojshme që dëshmojnë se i akuzuari nuk i ka plotësuar standardet e kujdesit që duhet plotësuar,
dhe se ka vepruar në mënyrë të papërgjegjshme. Me fjalë tjera papërgjegjesia e tyre ka shkaktuar
dëmtimin. Edhe pse qëllimi nuk është element që kërkohet në rastin e krimeve të rënda, duhet të
realizohen investigime të kujdesshme të një krimi të shkaktuar nga pakujdesia që kishte shkaktuar
dëmtime trupore ose edhe vdekjen dhe të konstatojnë se ishte i qëllimshëm ose jo (Gehl and
Plecas,2016).
2.2.6. Arrestimi dhe ndalimi
Arrestimi ose ndalimi i një të dyshuari janë dy veprimet më kritike që një investigues policor mund
ti ndërmerr në një proces të investigimeve. Në të dy rastet këto veprime i mundësojnë
investigsuesve përparësi strategjike për kontrollimin e ambientit te investiguar duke:
1. Vënë nën kontroll të dyshuarin në një burg të sigurt;
2. Ndaluar një krim në zhvillim e sipër ose parandaluar një krimit që do të ndodhte;
3. Mundësuar kërkimin e gjësendeve që mund të shkaktojnë rrezik për investiguesit ose për
personat tjerë;
4. Mundësuar kërkimin e dëshmive për krimin;
5. Përcaktuar identitetin e personave të dyshuar; dhe
6. Venë nën kontroll personat e akuzuar për tu përballur me akuzat.
Koncepti i arrestimit në raport me investiguesit e krimeve ka të bëjë me procesin e burgosjes të
një personi pas arritjes së bazës së arsyeshme për të besuar se krimi është kryer nga personi i
arrestuar K.P.P (neni 164)
Investiguesit policor kanë autorizime sepcifike për të vepruar dhe arrestuar personat e përfshirë në
një ngjarje kriminale dhe për të venë nën kontroll një ngjarje të tillë duke i vendosur ata në një
burg të sigurt.
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Për investiguesit policor, veprimet për arrestimin dhe ndalimin duhet të konsiderohen funksione
strategjike të procesit të investigimeve. Arrestimi dhe ndalimi i një të dyshuari nuk paraqet
rezultatin përfundimtar, por më shumë një hap strategjik në procesin e identifikimit e të dyshuarit
dhe grumbullimin e dëshmive të mjaftueshme për ngritjen e aktakuzës. Autorizimet e
investiguesve policor për të arrestuar ose ndaluar një të dyshuar janë shumë më komplekse.
Arrestimi ose ndalimi i një të dyshuari mund të dëmtoj investigimet dhe të rrezikoj pranimin e
dëshmive nga ana e gjyqit për shkak se grumbullimi i tyre nuk është bërë në mënyrë të drejtë ose
shpjegimi i rrethanave të grumbullimit të tyre nuk është i mjaftueshëm K.P.P (neni 164).
Për arrestimin e një të dyshuari, një investigues policor duhet të ketë bazë të arsyeshme për të
besuar që ky person e ka kryer krimin,
Për ndalimin e një të dyshuari, një investigues policor duhet të ketë vetëm dyshimim e bazuar që i
dyshuari në ndonjë mënyrë është i implikuar në krimin që investigohet K.P.P(neni 164).
Dallimi ndërmjet formimit të një baze të arsyehme për të besuar dhe dyshimit të arsyeshëm që i
dyshuari në ndonjë mënyrë është i implikuar në një krim që është nën investigime, është çështje e
vlerësimit të dëshmive të disponueshme në kohën e arrestimit ose ndalimit.
Për formimin e bazës së arsyeshme për të besuar se i dyshuari e ka kryer krimin, investiguesi duhet
pa tjetër të ketë dëshmi që në mënyrë direkte e fajësojnë të dyshuarin. Për këtë qëllim, dëshmi
mund të jenë dëshmitarët që mund ta identifikojnë të dyshuarin ose kur ekzistojnë dëshmi të
fuqishme rrethanore si gjurmët e gishtërinjëve ose mostrat e ADN-së që bëjnë ndërlidhjen e të
dyshuarit me vendin e krimit ose me viktimën. Ky lloj i dëshmive duhet të siguroj bazën e
arsyeshme për të besuar që i dyshuari e ka kryer krimin. Për dallim nga kjo, dyshimi i arsyeshëm
se një person është i implikuar në një krim nën investigime kërkon dëshmi më pak konkrete. Në
qoftë se investiguesi gjenë dëshmi që tregojnë se një person është e implikuar në një krim kjo
mund të jetë e mjaftueshme për ndalimin K.P.P (neni 164).
2.3. DËSHMITË NË PROCESIN E INVESTIGIMEVE TË KRIMIT
Dëshmitë formojnë blloqet ndërtuese të procesit të investigimeve dhe për të arritur deri tek rezultati
i duhur, dëshmitë duhet të grumbullohen, dokumentohen, mbrohen, analizohen dhe prezantohen
në atë mënyrë që të jenë të pranueshme për gjyqin.
Termi “dëshmi”, në raport me investigimet paraqet një brez të gjerë të burimeve të informatave që
mund të bindin gjyqin që të aprovoj ose të mos aprovoj fillimin e procesit gjyqësor. Burim i
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dëshmive mund jetë çdo gjë nga vëzhgimi i dëshmitarëve deri të analizimi i objekteve fizike.
Investigimet mund të përfshijnë edhe ndërlidhjet ndërmjet njerëzve, lokacioneve dhe objekteve në
kohën e ngjarjeve. Nga format e ndryshme të dëshmive, gjyqi mund të nxjerr përfundime dhe të
arrijë në konkludimin se aktakuza miratohet dhe dëshmohet përtej dyshimit të arsyeshëm.
Duke pas parasysh rolin vendimtar të dëshmive për sistemin gjyqësor, janë zhvilluar definicione
dhe protokolle të ndryshme për mënyrën definimit të dëshmive të pranueshme nga gjyqi, (Gehl
and Plecas,2016).
Që një investigues të mund të kryej me sukses procesin e investigimeve ai duhet të kuptoj
protokollet dhe defincionet vijuese:
2.3.1. Vlerat Provuese të Dëshmisë
Çdo dëshmi relevante do të merret parasysh duke u bazuar në “vlerat provuese”, që krahasohet me
vlerën e saj për procesin gjyqësor. Vlera provuese e dëshmisë paraqitet tek gjykatësi dhe ai merr
vendimin për provimin përtej dyshimit të arsyeshëm për veprën e kryer.
Një dëshmitar okular kompetent, i detyruar dhe i pavarur që ka aftësi shumë të mira fizike dhe
mentale dhe i cili e kishte parë ndodhjen e krimit dhe mund ti rikujtoj faktet, do ti plotësoj kërkesat
e gjyqit dhe do të siguroj dëshmi me vlera të larta provuese.
Gjyqi gjithashtu i atribuon vlera të larta provuese dëshmive fizike. Gjykatave u pëlqejnë dëshmitë
fizike sepse ato janë dëshmi që gjyqi mund ti sheh dhe mund ti përdorë për interpretimin e fakteve
për të fromuar dëshmimin përtej dyshimit të arsyeshëm. Dëshmitë fizike mund të përfshijnë çdo
gjë nga armët, gjurmët e gishtërinjëve, gjurmët e kepucëve, shenjat e gomave të automobilit,
shenjat e shkaktuara nga mjetet e përdorura, fijet e flokut, fijet e fiberit ose lëngjet e trupit.
Dëshmitë fizike mund të ekzaminohen dhe anlizohen nga ana e ekspertëve dhe të bëjnë ndërlidhjen
e objektit me personin, vendin e krimit dhe krimin. Kjo i mundëson gjyqit që të merr parasysh
ndërlidhjet rrethanore e të akuzuarit me vendin e krimit ose e të akuzuarit me viktimën. Për
shembull në rastin kur gjurmët e gishtërinjëve të të dyshuarit janë gjetur në vendin e krimit dhe në
rrobat e viktimës është gjetur gjak, ADN-ja e të cilit përputhet me gjakun e të dyshuarit, mund të
bëhet ndërlidhja forenzike dhe në mungesë të shpjegimit të arsyeshëm, me gjasë gjyqi do të
konstatojë se dëshmia fizike është relevante dhe e detyrueshme dhe me vlerë të lartë provuese
(Gehl and Plecas,2016).
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2.3.2. Dëshmitë relevante
Dëshmitë relevante kanë të bëjnë me një çështje para gjyqit në lidhje me aktakuzën. Dëshmitë
relevante përfshijnë dëshmitë direkte dhe indirekte që konsiderohen relevante në gjyq, këto dëshmi
duhet të ndërlidhen me krimin dhe duhet të provohen. Në qoftë se dëshmia nuk është e ndërlidhur
me provimin e vendit, kohës, identitetit të të akuzuarit ose me vet krimin, atëherë kjo dëshmi nuk
do të konsiderohet relevante për aktakuzën. Prokuroria mund ti prezantoj dëshmitë në formë të
dëshmive fizike ose dëshmive të dëshmitarëve të cilat gjyqi mund ti merr parasysh (Gehl and
Plecas,2016).
2.3.3. Dëshmitë Direkte
Dëshmitë direkte janë ato dëshmi që provojnë faktet pa pasur nevojë për interpretimit të rrethanave
Dëshmia direkte është çdo dëshmi që mund ti shërbejë gjyqit për të ardhur deri tek konkluzioni që
një dukuri është paraqitur pa pasur nevojë për referncë ose supozim të mëtejm. Një dëshmitar
okular i cili e kishte parë të akuzuarin duke shtënë në viktimën mund të konsiderohet si dëshmi
direkte. Ngjashëm, incizimi i kamerave të sigurisë të cilat tregojnë të akuzuarin duke kryer krimin
ose pranimi i krimit nga ana e të akuzuarit gjithashtu mund të konsiderohen si dëshmi direkte (Gehl
and Plecas,2016).
2.3.4. Dëshmitë indirekte (rrethanore)
Dëshimtë indirekte, që gjithashtu quhen edhe dëshmi rrethanore, paraqesin çdo dëshmi tjetër siç
janë gjurmët e gishtërinjëve e të akuzuarit që janë gjetur në vendin e krimit. Dëshmitë indirekte
nuk provojnë vetvetiu krimin, por nëpërmes interprerimit të rrethanave dhe në ndërlidhje me
dëshmitë tjera mund të kontribuojnë në formimin e dëshmimit përtej dyshimit të arsyeshëm.
Dëshmitë e fuqishme rrethanore të cilat vetëm mund të shpien në konkluzion logjik, nganjëherë
mund të përdoren nga gjyqi si dëshmi për arritjen e besimit përtej dyshimit të arsyeshëm për të
dënuar të akuzuarin.
Dëshmitë rrethanore demonstrojnë ndërlidhjen ndërmjet të dyshuarit, viktimës, kohës së ndodhjes
dhe krimit. Ndërlidhjet nganjëherë mund të demonstrojnë që personi i akuzuar kishte qëllimin,
motivin, mundësinë dhe mjetet për kryerjen e krimit.
Dëshmitë rrethanore për qëllimin, nëpërmes dëshmive indirekte, nganjëherë mund të tregojnë që i
dyshuari e kishte planifikuar krimin dhe/ose kishte planifikuar të largohet dhe ti shkatërronte
dëshmitë pas kryerjes së krimit.
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Prezantimi i dëshmive rrethanore mund ti asistoj gjyqit në konfirmimin e supozimeve për të arritur
ndërlidhjen e personin e akuzuar me vendin e krimit ose me dëshmitë fizike. Dëshmitë rrethanore
mund të bëjnë ndërlidhjen esenciale ndërmjet të dyshuarit dhe krimit, (Gehl and Plecas,2016).
Ekzistojnë shumë mënyra për demonstrimin e ndërlidhjes së dëshmive rrethanore. Këto mënyra
mund të shtrihen nga analizat forenzike të gjurmëve të gishtërinjëve ose analzat e ADN-së të cilat
e bëjnë ndërlidhjën e të akuzuarit me vendin e krimit deri tek dëshmitë e dëshmitarëve të cilet e
përshkruajnë aktin kriminal para, gjatë ose pas ndodhjes së krimit. Diapazoni i dëshmive
rrethanore është i pafund dhe mbetet të vlerësohen nga investiguesit në mënyrë që të zhvillohet një
teori se si mund të kenë ndodhur ngjarjet.
2.3.5. Dëshmitë përfshirëse (Inkulpatore)
Dëshmite përfshirëse janë ato dëshmi që ndërlidhin në mënyrë direkte ose indirekte personin e
akuzuar me krimin e investiguar. Për një investigues, dëshmitë përfshirëse mund të gjenden në
dëshmitë fizike, dëshmitarët, ndërlidhjet rrethanore që shqyrtohen, analizohen dhe regjistrohen
gjatë procesit të investigimeve. Dëshmi përfshirëse mund të jetë gjithçka nga dëshmia direkte e
një dëshmitari okular i cili e kishte parë të akuzuarin duke kryer krimin deri tek dëshmitë rrethanore
si gjurmët e gishtërinjëve të gjetura në vendin e krimit, të cilat e ndërlidhin të akuzuarin me
viktimën ose me vendin e krimit (Gehl and Plecas,2016).
Dëshmitë direkte të cilat tregojnë në menyrë direkte ndërlidhjën e të akuzuarit me krimin natyrisht
se janë të preferuara, por në praktikë këto shpesh nuk janë të disponueshme. Në këto raste
investiguesi duhet të bazohet në dëshmitë dhe informatat tjera të cilat duhet interpretuar për të
ardhë tek rezultati. Shpeshherë, kërkohen më shumë dëshmi rrethanore për të ndërtuar rastin që i
mundëson investiguesit që të arrij bazën e arsyeshme për të besuar e me këtë ti mundësoj gjyqit që
të arrijë besimit përtej dyshimit të arsyeshëm.
2.3.6. Dëshmitë përjashtuese (Eksulpatore)
Dëshmitë përjashtuese paraqesin saktësisht kuptimin e kundërt të dëshmive përfshirëse dhe kanë
për qëllim të tregojnë që personi i akuzuar ose personi i dyshuar nuk e ka kryer krimin. Për
investiguesin është e rëndësishme që mos të bazohet vetëm në dëshmitë përfshirëse por gjithashtu
të merr parasysh edhe dëshmitë përjashtuese. Marrja parasysh e dëshmive përjashtuese
demonstron që investiguesi është objektiv dhe nuk ka rënë në grackën e subjektivitetit. Zbulimi i
dëshmive përjashtuese të cilat dëshmojnë se i dyshuari nuk është përgjegjës për krimin ndihmon
në eliminimin e ketij të dyshuari dhe koncentrimin në zbulimin e kryerësit të vërtetë të krimit.
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Nganjëherë, dëshmitë përjashtuese do të prezantohen nga ana e mbrojtjes gjatë gjykimit për të
dëshmuar se i akuzuari nuk ishte i përfshirëte në krim ose është i përfshirë në shkallë të ulët (Gehl
and Plecas,2016).
2.3.7. Dëshmitë vërtetuese
Termi dëshmi vërtetuese kryesisht i referohet çdo lloji të dëshmive që mbështetë domethënien,
vërtetësinë dhe vlershmërinë e ndonjë dëshmie tjetër e cila tashmë ishte prezantuar në gjyq. Një
dëshmi vërtetuese mund të jetë dëshmi fizike, si psh. mostra e ADN-së e të akuzuarit përputhet me
ADN-në e gjetur tek viktima, e me këtë vërteton dëshminë e viktimës. Dëshmitë vërtetuese
gjithashtu mund të vijnë nga deklaratat e një dëshmitari të pavarrur, dëshmia e të cilit përputhet
me dëshminë e një dëshmitari tjetër (McRory,2014).
Gjyqi i jep shumë rëndësi vlerës provuese të dëshmive vërtetuese sepse këto i asistojnë gjyqit në
arritjen e besimit përtej dyshimit të arsyeshëm. Për investiguesit është e rëndësishme që mos të
kërkojnë vetëm një numër minimal të dëshmive në vendin e krimit por të kërkojnë edhe dëshmitë
tjera të cilat mund të vërtetetojnë faktet e dëshmuara nga dëshmitarët ose viktimat e krimit. Një
shembull interesant i dëshmive vërtetuese gjendet në pranimin e gjyqit të shënimeve të
investiguesve që konsiderohen dëshmi vërtetuese rrethanore. Në rastet kur zyrtarët policor
dëshmojnë në gjyq, atyre zakonisht u lejohet nga ana e gjyqit që ti referohen shënimeve të tyre për
të rifreskuar memorjen dhe për të paraqitur tërë ngjarjen. Në qoftë se shënimet e investiguesit janë
të detajuara dhe të sakta, gjyqi mund të vlerësoj lartë këto deklarime.
Për gjyqin, shënimet detale të marra në mënyrë të rregullt në kohën e ndodhjes së krimit që
përputhen me dëshmitë e zyrtarit policor paraqesin një garancion rethanorë për të vertetën për
dëshmimin e këtij zyrtari policor (McRory,2014).
2.3.8. Dëshmitë e dëshmitarëve
Dëshmitë e dëshmitarëve janë dëshmi të marra nga cilido person i cili është në gjendje që ti jap
gjyqit informata të cilat do ti asistonin në marrjen e vendimit për vërtetësinë e akuzave. Kjo donë
të thotë se dëshmitarët nuk janë vetëm persona që janë viktima të krimit apo persona që e kanë
parë ndodhjen e krimit, por gjithashtu këta persona mund të informojnë gjyqin për ngjarjet që
sollën deri të krimi, ose për aktivitetet që kanë ndodhur pas ndodhjes së krimit.
Aktivitetet pas ndodhjes së krimit nuk kanë të bëjnë vetëm me aktivitetet e të dyshuarit, por
gjithashtu përfshijnë një brez të tërë të aktiviteteve që kërkohen për investigimin e krimit. Prandaj,
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çdo person që është i përfshirë në trajtimin, ekzaminimin dhe analizat e dëshmive mund të jetë
dëshmitar potencial në gjyq (Gehl and Plecas,2016).
2.3.9. Bastisja dhe konfiskimi i dëshmive
Me qëllim që dëshmitë fizike të pranohen nga ana e gjyqit, çdo dëshmi duhet të testohet në qoftë
se bastisja dhe konfiskimi i dëshmive është bërë në përputhje me autorizimet ligjore. Ekzistojnë
një numër i mënyrave në përputhje me të cilat mund të kryhen bastisjet dhe konfiskohen dëshmitë.
Investiguesit mund të kryejnë bastisjen dhe konfiskojnë dëshmitë:
1. Me pëlqimin e personit që bastiset;
2. Me autorizimin dhe me urdhëresën për bastisje;
3. Si pjesë e bastisjes incidentale me rastin e arrestimit të të dyshuarit;dhe
4. Si pjesë e bastisjes incidentale me rastin e ndalimit të të dyshuarit.
Është e rëndësishme të theksohet se gjatë prezantimit të dëshmive në gjyq, investiguesi do të jetë
përgjegjës që të shpjegojë rrethanat në të cilat ishte bastisur dhe konfiskuar një dëshmi. Kjo mund
të kërkojë nga investiguesi që jo vetëm të paraqes detalet se si është zbuluar dëshmia, por gjithashtu
edhe përputhshmërinë me procedurat ligjore, (Gehl and Plecas,2016).
2.3.10. Përjashtimi i dëshmive nga ana e gjyqit
Gjatë degjimit të rastit, gjyqi ka autorizim që të pranoj ose përjashtojë çdo dëshmi që prezantohet.
Për pranimin ose përjashtimin e dëshmive aplikohet një vlerësim nga ana e gjyqit. Llojet e
dëshmive që mund të pranohen ose përjashtohen variojnë nga dëshmitë fizike të gjetura në vendin
e krimit deri të dëshmitë e dëshmitarëve ose pranimi i krimit nga ana e të dyshuarit. Për
investiguesit, është e rëndësishme që ata të kuptojnë se çdo dëshmi mund të sfidohet për përjashtim
nga ana e mbrojtjes. Në qoftë se dëshmia sfidohet për përjashtim, gjyqi do të vendosë në qoftë se
dëshmitë duhet të përjashtohen duke u bazuar në një numër të rregullave dhe varësisht nga lloji i
dëshmive të prezantuara (R,v Schell,2004).
Në rastin e dëshmive të dëshmtarëve, gjyqi së pari do të vendosë nëse dëshmitari është kompetent
dhe i detyruar për të dëshmuar. Zakonisht dëshmitari kompetent është dëshmitar i detyruar (R,v
Schell,2004). Kompetenca donë të thotë kualifikimi për të dëshmuar dhe i detyruar donë të thotë
që dëshmitarit i lejohet ligjërishtë dëshmimi.
Në qoftë se një dëshmitar konsiderohet kompetent dhe i detyruar, gjyqi do ta dëgjojë dëshmimin
dhe do të vlerësoj dëshminë duke vlerësuar kredibilitetin e dëshmitarit. Në të kundërtën, në qoftë
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se dëshmitari nuk është kompetent ose nuk është i detyruar, dëshmia e tij do të përjashtohet nga
gjykimi.
Sikurse në rastin e dëshmive të dëshmitarëve edhe dëshmitë fizike gjithashtu vlerësohen nga ana
e gjyqit për të përcaktuar lejimin e tyre për procesin e gjykimit, duke u bazuar një numër faktorësh.
Këta faktorë përfshijnë:
1. Sigurimin e dëshmive në mënyrë të ligjshme;
2. Mënyrën se si janë grumbulluar, shënjuar dhe ruajtur dëshmitë;
3. A mos ka ardhë deri të kontaminimi i dëshmive; dhe
4. A është mirëmbajtur drejt zingjiri i vazhdimësisë së dëshmive.
Mos përfillja e cilitëdo nga këta faktor mund të rezultojë me përjashtimin e dëshmive nga gjykimi
(R,v Schell,2004).
2.4. PROCESI I INVESTIGIMEVE
2.4.1. Progresi i procesit të investigimeve
Procesi i investigimeve paraqet aktivitetet ose hapat nga grumbullimi i dëshmive, analizimi i
informatave, zhvillimi dhe vlerësimi i teorisë së investigimeve, deri tek formimi i bazës të
arsyeshëm për të besuar dhe përfundimisht arrestimi dhe ngritja e aktakuzës për të dyshuarin.
Njohja mirë e këtyre hapave është shumë e rëndësishme sepse incidentet kriminale mund të jenë
shumë dinamike dhe paparashikueshme. Paraqitja e ngjarjeve dhe disponueshmëria e dëshmive
dhe informatave mund të jenë të paparashikueshme, prandaj duhet të aplikohen rregulla të
strukturuara dhe fleksibile në përgjigje të këtyre ngjarjeve. Megjithatë pavarësisht se si janë
paraqitur ngjarjet dhe kur janë pranuar informatat dhe dëshmitë, duhet përcjellur disa hapa të
caktuar. Këta hapa përfshijnë grumbullimin dhe analizimin e dëshmive dhe informatave,
zhvillimin e teorisë së investigimeve dhe identifikimin e të dyshuarit dhe formimin e bazës së
arsyeshme si dhe arrestimin dhe bastisjen e të dyshuarit si dhe ngritjen e aktakuzës (Gehl and
Plecas,2016).
Pavarrësisht nga paparashikueshmëria e ngjarjeve kriminale, investigimet policore gjithëmonë
duhet të kenë të njëtin objektiv, zbulimin dhe arrestimin e të dyshuarve për kryerjen e krimit.
Në fillim të procesit të investigimeve mund të mos jetë e qartë rruga që duhet përcjellur gjatë
investigimeve, por gjithëmonë dihet rezultati që kërkohet nga investigimet dhe ky mund të
shprehet në kuptimin e rezultateve dhe prioriteteve. Rezultatet dhe prioritetet së pari fokusohen në
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mbrojtjen e jetës dhe sigurisë së njerëzve dhe pas kësaj mbrojtjen e pronës e tek pastaj në
grumbullimin dhe ruajtjen e dëshmive të nevojshme për dokumentimin e ngjarjes kriminale.
1. Prioriteti i referuar si prioritet i nivelit të parë është mbrojtja e jetëve të njerëzve. Kjo
përfshinë edhe sigurinë e zyrtarëve policor; dhe
2. Prioriteti të nivelit të dytë janë të gjitha veprimet tjera investigative që duhet të ndërmerrën.
2.4.2. Klasifikimi i ngjarjeve në aktive dhe jo-aktive
Varësisht nga klasifikimi i ngjarjes në ngjarje aktive ose ngjarje jo-aktive, investiguesi ka
autorizime të ndryshme për të vepruar, si dhe përgjegjësi për mbrojtjen, grumbullimin dhe ruajtjen
e dëshmive. Gjatë hyrjes në vendin e krimit, derisa nuk konstatohet se ngjarja është jo-aktive,
investiguesi duhet të supozoj që ngjarja është ende aktive.
Në shumë raste, një ngjarje mund të ri-kualifikohet si ngjarje jo-aktive pasi që të jetë konstatuar
se i dyshuari ishte larguar nga vendi i krimit, ose ngjarja kishte përfunduar me arrestimin e të
dyshuarit. Në rastet kur i dyshuari në një ngjarje aktive është ende prezent, investiguesi duhet të
mendoj për arrestimin ose ndalimin e të dyshuarit. Për të realizuar këtë ndalim ose arrestim,
investiguesi duhet të mendoj se për çfarë lloji të krimit është bërë thirrja dhe në bazë të dëshmive
që sheh dhe dëgjon pas arritjes në vendin e krimit, (Gehl and Plecas,2016).
Klasifikimi i ngjarjes ka rëndësi kritike për realizimin e investigimeve ku duhet përcaktuar për
ndalimin, arrestimin, përdorimin e forcës dhe bastisjen e personave dhe pronës. Elementet
përcaktuese ndërmjet ngjarjeve aktive dhe ngjarjeve jo-aktive janë:
Ngjarja aktive
1. Akti kriminal është, ose mund të jetë aktiv në vendin e krimit;
2. I dyshuari mund të jetë ende prezent në vendin e krimit; dhe
3. Situata është, ose mund të jetë e rrezikshme për jetën dhe sigurinë e personave, duke
përfshirë edhe zyrtarët policor që i përgjigjen thirrjes.
Ngjarja jo-aktive
1. Akti kriminal në vendin e krimit ka përfunduar;
2. I dyshuari ose të dyshuarit janë larguar nga vendi i krimit ose janë arrestuar ose ndaluar;
dhe
3. Situata në vendin e krimit nuk paraqet më tutje rrezik për jetën dhe sigurinë e personave,
duke përfshirë edhe zyrtarët policor që i përgjigjën thirrjes, (Gehl and Plecas, 2016).
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2.4.3. Rreziku dhe analizimi i veprimeve
Elemente kritike të rrezikut dhe analizimit të veprimeve ishin demonstruar në atë që quhej “Active
Shooter calls” pas incidentit në Columbine High School në vitin 1999 (Police Executive Research
Forum,2014). Në këtë incident, dy tinagjer të armatosur kishin hapur zjarr duke vrarë 13 njerëz
dhe duke plagosur 20 tjerë para se të bënin vetëvrasje. Zyrtarët policor që i ishin përgjigjur thirrjes
kishin përcjellë protokolet e departamentit në atë kohë. Këto protokolle kërkonin që ata të prisnin
deri sa të arrijë ekipi për përgjigje emergjente për rastet kur të shtënat ishin duke vazhduar. Fakti
që zyrtarët policor kishin pritur përkundër që vrasjet kishin vazhduar brenda shkollës kishte treguar
se kjo nuk ishte zgjidhje e duhur dhe se në këso rastesh, policia duhet të veproj menjëherë. Për
këtë shkak protokollet në rastin e të shtënave aktive ishin ndryshuar dhe policia ishte ri-trajnuar që
menjëhere të intervenoj dhe të konfrontohet me kryerësin e krimit në mënyrë që të mbroj sa më
shumë jetë njerëzish.
Protokollet e përgjigjës ndaj të shtënave aktive tani ofrojnë një standard që zyrtari policor që i
përgjigjet një situate të tillë duhet të vendosë se a do ti përgjigjet vet situatës apo do të pres
përforcimet për të vepruar. Për situatat me të shtëna aktive, protokollet në SHBA u mundësojnë
zyrtarëve policor që i përgjigjen thirrjes që të hyjnë në vendin e krimit dhe të intervenojnë me
përkrahje minimale. Zyrtarët policor që i përgjigjen të parët thirrjes ballafaqohen shpesh me
rrezikun për sigurinë e personave dhe duhet të vendosin se a duhet të vendosin të hyjnë në vendin
e krimit apo do të presin përforcimet e nevojshme. Në rastet kur ekziston rreziku për sigurinë e
personave, zyrtarët policor duhet të vlerësojnë informatat e disponueshme dhe rrezikun dhe të
vendosin se a do të intervenojnë apo do të presin përforcimet (Police Executive Research
Forum,2014).
2.4.4. Përgjigja investigative në rastin e ngjarjes aktive
Përgjigja investigative në rastin e ngjarjes aktive paraqet ballafaqimin e zyrtarëve policor operativ
të cilët janë të përfshirë në përgjigjen e parë ndaj ngjarjeve kriminale. Policia shpesh sfidohet me
përgjigjen ndaj ngjarjeve që paraqesin situatë të rrezikshme për jetë ose vdekje, ku informatat janë
të kufizuara dhe duhet të merren vendime kritike për veprimet e nevojshme. Në këto situata zyrtarët
policor që i përgjigjen thirrjes shpesh nuk kanë kohë për grumbullimin e informatave. Ata duhet
të bazohen në informatat e marra në ankesën e parashtruar dhe vrojtimet e tyre kur të kenë arritur
në vendin e krimit. Në qoftë se një zyrtar policor realizon një arrestim ose përdorimin e forcës për
të marrë situatën nën kontroll, atëherë ai do të jetë përgjegjës për veprimin e ndermarrë dhe ky
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zyrtar policor mund të thirret më vonë nga ana e gjyqit për të artikuluar të menduarit e tij edhe pse
të bazuar në informata të kufizuara, (Gehl and Plecas,2016).
2.4.5. Përgjigja investigative në rastin e ngjarjes jo-aktive
Pasi që në vendin e krimin të kenë arritur investiguesit dhe pasi që ngjarja të jetë venë nën kontroll,
nëpërmes arrestimit ose me konstatimin se i dyshuari ishte larguar nga vendi i krimit dhe se nuk
paraqet më tutje rrezik për jetën dhe sigurinë e personave, investigimet shndërrohen në përgjigje
investigative për rastin e ngjarjeve jo-aktive. Kur të tejkalohet çështja e sigurisë tejkalohet edhe
nevoja për autorizime shtesë për ndalimin e personave të dyshuar dhe hyrjen në pronën private për
bastisje pa pasur urdhëresë për bastisje, (Gehl and Plecas,2016).
Definimi i sakt i rrethanave për mënyrën e përgjigjes ndaj ngjarjes kriminale, varërsisht nga
prioriteti janë kritike për mbarëvatjen e investigimeve. Në gjyq, për investiguesit policor është e
rëndësishme që të jenë në gjendje të përshkruajnë së çka ishte raportuar në thirrjen për intervenim,
çka kishin parë dhe dëgjuar pas arritjes në vendin e krimit dhe çka është më e rëndësishmja, çka
kishin menduar ata gjatë ndërmarrjes së veprimeve. Që gjyqi ti konsiderojë veprimet e
investigueve të ligjshme, nevojitet që investiguesit të shpjegoj procesin e të menduarit për të
formuar bazën e arsyeshme, ose në disa raste emergjente, që të ketë dyshime të arsyeshme për
veprimet e ndërmarra.
Për të menduarit e drejtë gjatë përgjigjes investiguese, është e rëndësishme për zyrtarët policor që
nëse nevojitet dëshmimi në gjyq ti ketë definuar elementet e situatës. Dy nga elementet më të
rëndësishme për tu kuptuar janë klasifikimi i ngjarjes dhe njohja e krimit, (Gehl and Plecas,2016).
2.5. EVITIMI I TRI GABIMEVE TË MËDHA INVESTIGUESE
Nga momenti që investiguesi policor është caktuar për të qenë në një vend të incidentit, paraqitet
mundësia për grumbullimin dhe vlerësimin e informatave dhe dëshmive. Tri gabimet më të
shpeshta që mund të paraqiten në procesin e investigimeve janë:
2.5.1. Gabimi i parë: dështimi në identifikimin dhe grumbullimin e të gjitha informatave
dhe dëshmive të disponueshme.
Shpesh investiguesit nuk i marrin parasysh informatat dhe dëshmitë që ekzistojnë në lokacionet
sekondare. Investigusi duhet të angazhohet me vetëdije të plotë në qasjen e lokacioneve sekondare.
Në fazën e parë të grumbullimit të informatave dhe dëshmive, investiguesi duhet të angazhohet në
proces që nga pranimi i thirrjes, informatat e ofruara nga qytetarët në vendin e ngjarjes ose nga ajo
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që ai sheh në vendin ngjarjes. Nga momenti i fillimit të procesit, investiguesi bazohet në informatat
që janë të disponueshme dhe nga ato që ai sheh dhe dëgjon personalisht si dhe në dëshmitë e
dëshmitarëve. Informatat fillestare zakonisht shërbejnë për klasifikimin e krimit, por shumica e
dëshmive nevojitet që të kërkohen dhe gjendën. Në këtë moment fillon procesi i zgjeruar i
grumbullimit të informatave. Aktivitetet e të dyshuarit para ndodhjes së krimit dhe pas ndodhjes
së krimit nuk mund të jenë të njohura në vendin e krimit, për këtë arsye kërkimi në bazën e të
dhënave për regjistrimet e të dhënave për të dyshuarit, viktimat dhe dëshmitaret mund të jetë e
shumë të dobishme, (Gehl and Plecas,2016).
Këto baza të të dhënave mund të plotësohen me vrojtimet personale të investiguesit nga vendi i
krimit.
Grumbullimi i të gjitha informatave të disponueshme nga çdo burim i mundshëm paraqet
shmangien nga gabimin i parë.
2.5.2. Gabimi i dytë: dështimi për ti analizuar të gjitha informatat e grumbulluara.
Jo vetëm informatat për ngjarjen janë të rëndësishme, por gjithashtu edhe informatat për njerëzit e
përfshirë në këtë ngjarje dhe mënyrën e përfshierjes së tyre. Regjistrimet kriminale dhe regjistrimet
policore të secilit person të përfshirë në incident mund të ofrojnë informata të vlerëshme si
reputacionin e njerëzve, kredibilitetin, të kaluarën kriminale ose ndërlidhjen ndërmjet të
përfshirëve në ngjarje.
Dëshmitë dhe informatat e grumbulluara për ngjarjen ekzistojnë vetëm si mundësi deri sa
investiguesi të filloj procesin e vlerësimit dhe analizimit për të përcaktuar rëndësinë e dëshmive
për procesin e investigimeve (Gehl and Plecas,2016).
Nganjëherë identifikimi i të dyshuarit është i qartë dhe procesi i investigimeve duhet vetëm të
përqëndrohet në grumbullimin e dëshmive dhe prezantimin e tyre para gjyqit.
Shpeshherë investigimet e krimeve nuk janë të thjeshta sepse i dyshuari nuk është e mundur të
identifikohet dhe kronologjia e krimit nuk është e qartë. Pa realizimin e analizës së dëshmive nuk
është i mundur rikonstruktimi i ngjarjes dhe ndërlidhja e dëshmive dhe informatave. Indikatorët si
motivi, mundësia dhe mjetet mund të mos jenë të qarta në momentin e parë. Në qoftë se
investiguesi në një rast kriminal vetëm bënë regjistrimin dhe grumbullimin e informtave dhe
dëshmive të cilat janë të dukshme në vendin e krimit, atëhere ai ka përfunduar vetëm gjysmën e
punës.

28

Rezultati i analizimit të informatave dhe dëshmive fizike ka një rëndësi të posaçme. Përpjekja për
të analizuar dëshmitë dhe informatat shpesh mund të rezultojnë me identifikimin e të dyshuarit
dhe formimin e bazës së arsyeshme për arrestim dhe ngritjen e aktakuzës. Le ti kthehemi edhe
njëherë shembullit të Bow Street Runners (Hitchcock,2015), të cilët e kishin gjetur një copëz të
letrës mbushëse në plagën fatale në kokën e viktimës. Në atë kohë, letra mbushëse përdorej
zakonisht për mbushjen e armëve të zjarrit për të ndrydhur barotin dhe për të drejtuar forcën
eksploduese për të levizur plumbin. Investiguesit do të mund ta lëviznin dhe ta regjistronin si
dëshmi të një copëze të letrës pa ndonjë përfundim të qartë, por ata vendosën të analizojnë më
detalisht. Ata bënë krahasimin e kësaj copëze të letrës më grumbullin e letrës që ishte gjetur tek i
dyshuari kështu që arriten që të gjejnë përputhjen fizike të letrës. Kjo dëshmi rrethanore kishte
bërë ndërlidhjen ndërmjet të dyshuarit dhe krimit dhe kishte rezultuar me ngritje të aktakuzës.
2.5.3. Gabimi i tretë: fokusimi vetëm në një të dyshuar ose në një teori (tunnel vision)
Gjatë viteve, komisionet për vlerësimin e gjykimeve të gabuara kishin ardhur në përfundim se
investiguesit në këto raste kishin lejuar që të bien pre e fokusimit të gabuar (MacCallum,2008;
Kaufman,1998). Kjo tendencë e fokusimit vetëm në një të dyshuar ose vetëm në një teori për
ngjarjen edhe në rastin kur ekzisotjnë edhe të dyshuar tjerë dhe kur dëshmitë nuk e mbështësin
teorinë e tyre, investigusit vazhdojnë fokusimin në një teori të vetme. Fokusimi vetëm në një të
dyshuar ose në një teori kishin ndodhur shpesh dhe për këtë arsye investiguesve u ishte tërhequr
vërejtja që të jenë më të kujdesshem dhe të vetëdijshëm që mund të bien pre e këtij gabimi. Si
pjesë e menaxhimit të rasteve, antarët e ekipeve të investigimeve inkurajohen që të sfidojnë njëri
tjetrin në rastet kur besojnë se dëshmitë janë keq interpretuar ose kur teoritë e tyre janë fokusuar
në një të dyshuar ose një teori dhe janë injoruar të dyshuarit tjerë ose teoritë tjera për ngjarjen
(MacCallum,2008; Kaufman,1998).
2.6. MENAXHIMI I VENDIT TË KRIMIT
Menaxhimi i vendit të krimit është detyrë me rëndësi ekstreme për investigimet sepse dëshmitë që
gjenden në vendin e krimit duhet të japin skenarin e ngjarjeve. Pasqyra e vendit të krimit përfshinë
dëshmitë e dëshmitarëve, fotografimet e vendit të krimit, grumbullimi dhe analizimi i dëshmive
fizike si dhe analizimi i vet vendit të krimit. Menaxhimi i vendit të krimit përfshinë:
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2.6.1. Bllokimi i vendit të krimit
Shpeshherë, kur është konstatuar se ngjarja është jo-aktive dhe fillohet me investigimet, në skenën
e krimit mund të jenë ende dëshmitarët, viktima dhe i dyshuari i arrestuar pasi që një ngjarje aktive
të ketë përfunduar. Të gjithë këta njerëz ishin të përfshirë në ngjarjen kriminale dhe veprimet e
tyre mund të kenë kontaminuar vendin e krimit në mënyra të ndryshme. Bllokimi i vendit të krimit
donë të thotë ndërprejen e të gjitha aktiviteteve brenda vendit të krimit dhe se të gjithë të pranishmit
duhet të largohen nga vendi i krimit në një distancë të caktuar. Në momentin që të gjithë të
pranishmit të jenë larguar nga vendi i krimit, duhet të vendosen bariera fizike rreth vendit të krimit,
që zakonisht vendoset shiriti policor. Përcaktimi i kufijve të vendit të krimit dhe rrethimi i saj me
shiritin policor njihet si perimetër i vendit të krimit. Procesi për izolimin e vendit të krimit brenda
një perimetri të caktuar njihet si bllokimi i vendit të krimit, (Gehl and Plecas,2016).
2.6.2. Perimetri i vendit të krimit
Perimetri i vendit të krimit definon madhësinë e vendit të krimit dhe përcaktohet nga ana e
investiguesit. Madhësia e vendit të krimit zakonisht definohet me sipërfaqen ku ka ndodhur krimi.
Perimetri i vendit të ngjarjes është gjithë ai terren, që përfshin atë sipërfaqe tokësore apo ku mund
të gjenden prova të plota apo të pjesshme, gjurmë apo shenja që kanë lidhje me ngjarjen, krimin
apo autorët e saj Mensur Morina (2018). Kjo sipërfaqe përfshinë të gjitha pjesët ku i dyshuari
kishte qëndruar ose kishte vepruar duke përfshirë edhe pikat e hyrjes dhe pikat e daljes nga vendi
i krimit. Perimetri gjithashtu përcaktohet me sipërfaqet ku kishte pasur ndërveprime ndermjet të
dyshuarit dhe viktimës. Në disa raste, kur kishte pas më shumë ndërveprime ndërmjet të dyshuarit
dhe viktimës në më shumë sipërfaqe ose në një distancë më të madhe, investiguesi do të duhet të
identifikoj një skenë më të madhe të krimit ose disa skena më të vogla për të përcaktuar perimetrin
e vendit të krimit. Duke pas parasysh tri fazat e paraqitjes së dëshmive, investiguesi mund të
konstatoj se aktivitetet para ndodhjes së krimit dhe aktivitetet pas ndodhjes së krimit mund të
kërkojnë një sipërfaqe të madhe ose ta ndaj vendin e krimit në pjesë më të vogla, (Gehl and
Plecas,2016).
Në disa raste kur ekzistojnë barriera natyrore, si për shembull në ndërtesat me hyrje të përbashkëta,
është më lehtë të sigurohet perimetri i vendit të krimit. Kjo bëhet më e veshtirë në rastin e
hapësirave të mbyllura të mëdha ose hapësirave të hapura publike, kur vendi i krimit duhet të
rrethohet me shirita policor për të definuar perimetrin.
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Në momentin që të jetë përcaktuar dhe bllokuar perimetri i vendit të krimit, ky duhet të sigurohet
ashtu që personat e paautorizuar të mos kenë qasje. Rasti më i mirë do të ishte kur do të ishte vetëm
një pikë e qasjes në vendin e krimit që do të mundësonte kontrollimin e shtegut të kontaminimit.
2.6.3. Shtegu i kontaminimit
Është e pamundur që të eliminohen të gjitha kontaminimet e mundëshme të vendit të krimit, por
gjithësesi duhet kontrolluar dhe regjistruar kontaminimet me qëllim që të evitohet dëmtimi i
integritetit forenzik të vendit të krimit dhe dëshmive. Pasi që viktimat, dëshmitarët, të dyshuarit,
zyrtarët policor që i janë përgjigjur thirrjes dhe investiguesit të jenë larguar nga vendi i krimit,
është mirë që të regjistrohen deklaratat e secilit person për kontaminimet që ata i kanë shkaktur në
vendin e krimit (Gehl and Plecas,2016).
Infomatat e grumbulluara do të dokunmetojnë se cilat dëshmi janë lëvizur, cilat dëshmi janë
trajtuar dhe nga kush. Nga këto informata investiguesi mund të konstatoj kontaminimin e
mundshëm në vendin e krimit. Në qoftë se ndonjë dëshmi është lëvizur ose trajtuar në atë mënyrë
që të jetë kontaminuar para bllokimit të vendit të krimit, ende është e mundur që të bëhen analiza
të pranueshme të kësaj dëshmie, në qoftë se kontaminimi mund të shpjegohet dhe mund të dallohet.
Një shembull i kontaminimit mund të jetë gjatë intervenimit medicinal në rastet me plagë të rënda
ose edhe me vrasje, kur personeli medicinal është duke e trajtuar personin e lënduar me që rast
mund të ndodhë transmetimi i ADN-së ndërmjet personave.
Në momentin që të gjithë personat prezent në vendin e krimit të jenë larguar dhe perimetri i vendit
të krimit të jetë bllokuar, hapi i ardhshëm është caktimi i shtegut nëpërmes të cilit personat e
autorizuar mund të hyjnë në vendin e krimit dhe të realizojnë procesin e investigimeve. Ky shteg
njihet si shteg i kontaminimit dhe caktohet nga investiguesi i parë që ka arritur në vendin e krimit
i cili gjithashtu duhet të bëjë disa fotografi në të cilat shihet sipërfaqja e propozuar për bllokim.
Pas kësaj investiguesit e veshur me rroba speciale mund të hyjnë në vendin e krimit të cilët do ta
shënojnë me mjete adekuate shtegun që të tjerët duhet ta respektojnë. Gajtë formimit të shtegut,
investiguesi që arrinë i pari duhet të ketë kujdes që këtë shteg ta vendos në vendet që nuk
interferohen me dëshmitë ekzistuese dhe nga ku mund të shihet fizikisht i tërë vendi i krimit. Kur
të arrijnë investiguesit tjerë dhe specialistët e forenzikes ata duhet pa tjetër të respektojnë shtegun
e kontaminimit dhe kur të shmangen nga shtegu për të realizuar detyra specifike të ekzaminimeve
ose investigimeve ata duhet të regjistrojnë shmangiet tyre nga shtegu dhe duhet të jenë në gjendje
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të demonstrojnë dhe shpjegojnë çdo kontaminim të mundshëm të shkaktuar nga vet ata, si për
shembull përdorimi i pluhurit për marrjen e gjurmëve të gishtërinjëve etj. (Gehl and Plecas,2016).
2.6.4. Sigurimi i vendit të krimit
Në kohën kur vendi i krimit të jetë përcaktuar me shiritin policor në perimetrin e tij, gjithashtu
është e nevojshme që të vendoset një sistem i sigurimit që do të ndalonte hyrjen e personave të
paautorizuar në vendin e krimit të cilët mund të bëjnë kontaminimin e vendit të krimit. Për këtë
qëllim angazhohen zyrtarët policor në mënyrë që të kontrollohet hyrja dhe dalja nge vendi i krimit.
Për zyrtarët policor të caktuar për sigurimin e vendit të krimit kjo detyrë nënkupton lejimin e hyrjes
vetëm të personave të autorizuar për realizimin e detyrave të investigimeve, e këto mund të
përfshijnë:
1. Specialistët e forenzikës;
2. Ekipet e kërkimit; dhe
3. Investiguesit e caktuar për këtë rast.
Për të gjitha hyrjet dhe daljet e personave të autorizuar, arsyet e shkurta shënohen dhe nënshkruhen
në një formular për këtë qëllim. Çdo person i paautorizuar që provon të hyj në vendin e krimit
duhet të pengohet dhe në qoftë se refuzon urdhëresën mund të arrestohet dhe të paditet për
mosbindje ndaj urdhërave të policisë, (Gehl and Plecas,2016).
2.6.5. Menaxhimi i dëshmive
Analiza e ngjarjes kriminale paraqet një proces të nevojshëm për të konstatuar ndërlidhjen
ndërmjet viktimave, dëshmitarëve dhe të dyshuarve në një ngjarje kriminale. Vendi i krimit shpesh
paraqet një kombinim të këtyre ngjarjeve dhe si pasojë kërkon qasje sistematike për tu siguruar që
dëshmitë e grumblluara do të pranohen nga ana e gjyqit.
Dëshmitë si gjaku, fijet e flokëve, fibrat, gjurmët e gishtërinjëve dhe objektet tjera që kërkojnë
analiza forenzike mund të tregojnë ndërlidhjen nëpërmes tranferimit të dëshmive. Llojet tjera të
dëshmive fizike mund të jenë kohët, indikatorët rrethanor për motivin, mundësinë ose mjetet me
të cilat është kryer krimi. Të gjitha dëshmitë brenda ambientit të krimit në vendin e krimit kanë
rëndësi kritike për procesin e investigimeve. Dy sfidat më të mëdha për dëshmitë fizike janë
kontaminimi dhe humbja e vazhdimësisë (Gehl and Plecas,2016).
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2.6.6. Kontaminimi i dëshmive
Kontaminimi i dëshmive është një gjendje e padëshiruar e dëshmive që mund të ndikoj në
integritetin e dëshmive ose vendit të krimit. Ky ndryshim i padëshiruar në dëshmitë mund të
shkaktoj dëmtimin e karakteristikave origjinale të dëshmive që mund të shpie në konkluzione të
gabuara duke bartë materiale të reja në dëshmi. Ngjashëm sikurse që transferimi i dëshmive
ndërmjet të të dyshuarit dhe vendit të krimit ose të të dyshuarit dhe viktimës, kontaminimi mund
të kompromentojë analizat e dëshmive origjinale deri në masën që gjyqi mos ti pranoj dëshminë
Kontaminimi mund të ndodhë në më shumë mënyra, duke përfshirë:
1. Kontaktin e zyrtarëve policor që i janë përgjigjur thirrjes ose të tjerëve me dëshmitë gjatë
përgjigjes në rastin e ngjarjeve aktive;
2. Veprimet e të dyshuarit për të fshehur ose eliminuar dëshmitë;
3. Kontaktin e dëshmitarëve ose viktimave me dëshmitë;
4. Ndikimin e shtazëve në çvendosjen e dëshmive;
5. Kontaminimet nga kushtet metorologjike si shiu, era ose bora; dhe
6. Menaxhimin jo të duhur të vendit të krimit nga ana e investiguesve.
Kontaminimi i vendit të krimit është një dukuri përcjellëse dhe gjithëmonë do të ekzistoj një
shkallë e kontaminimit para se vendi i krimit të bëhet jo-aktiv dhe policia të bëjë bllokimin e tij.
Në raste, kur janë në pyetje jeta dhe siguria e njerëzve, gjyqi do të pranoj që një pjesë e
kontaminimit ishte jashtë kontrollit të investiguesve. Kjo tolerancë për kontrollin e kontaminimit
ndryshon dukshëm pasi që skena e krimit të jetë bllokuar dhe të jetë vënë nën kontroll. Kur vendi
i krimit të jetë bllokuar duhet të realizohet procedura për menaxhimin e vendit të krimit.
Kontaminimi i vendit të krimit paraqet një sfidë për investiguesit e krimit, prandaj ata duhet të
përballen me tri veprimet vijuese:
1. Parandalimin e kontaminimit, aty ku është e mundur;
2. Kontrollimin e kontaminimit; dhe
3. Regjistrimin e kontaminimit të njohur.
Në shprehjen “kontrollimi i kontaminimit të mëtejshëm”, fjala “kontrollim” është përdorur sepse
investiguesi nuk mund ta eliminojë kontaminimin gjatë investigimeve por vetëm mund ta
kontrollojë atë. Praktika e identifikimit dhe regjistrimit të kontaminimeve ekzistuese dhe
kontaminimeve të shkaktuara më vonë është e nevojshme për të shpjeguar kontaminimet e
dëshmive, (Gehl and Plecas,2016).
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Gjatë periudhës kritike ndërmjet bllokimit të vendit të krimit dhe marrjes së lejës për (bastisje)
kërkimin e vendit të krimit, investiguesi duhet të ketë parasysh kontaminimet e mundëshme që
mund të shkaktohen. Në qoftë se ekziston besimi i bazuar se dëshmitë për krimin mund të
dëmtohen ose shkatërrohen nga ndonjë kontaminim i mundshëm, investiguesi ka autorizim që në
rrethana të caktuara të ri-hyjë në vendin e krimit pa lejen për hyrje, për të parandaluar
kontaminimet e mundëshme dhe për të mbrojtur dëshmitë.
Vetë hyrja në vendin e krimit për të grumbulluar dëshmitë e krimit paraqet një formë të
kontaminimit. Qëllimi i kontrollimit të kontaminimit është evitimi i rrezikimit të integritetit
forenzik të vendit të krimit dhe dëshmive që ndodhen aty, (Gehl and Plecas,2016).
2.6.7. Humbja e vazhdimësisë
Sikurse edhe në rastin e kontaminimit, mirëmbajtja dhe vazhdimësia e dëshmive janë veprime për
mbrojtjen e integritetit të dëshmive. Që të jetë e pranueshme për gjyqin, çdo dëshmi duhet të
plotësoj kërkesat që kjo dëshmi të mbetet në gjendje të njejtë sikurse edhe në momentin kur është
gjetur në vendin e krimit. “Zingjiri i vazhdimësië”, së dëshmisë duhet të prezantohet dhe
demonstrohet nga momenti i pranimit deri në paraqitjen para gjyqit (Gehl and Plecas,2016).
Që ta ruaj vazhdimësinë investiguesi duhet të dokumentojë se dëshmia e prezantuar paraqet të
njëjtën dëshmi që ishte marrë në vendin e krimit. Për të treguar vazhdimësinë e dëshmisë para
gjyqit, investiguesi duhet ti shënojë ato si dhe kontaminimet e mundëshme duke përfshirë datën
dhe kohën, inicialet e investiguesit si dhe shënimet në fletorën e shënimeve datën, kohën dhe
vendin ku është gjetur dhe vendin ku është trasportuar dëshmia. Dëshmia më tej duhet të
shoqërohet me një shënjim që tregon atë si pjesë të vendit të krimit duke përmbajtur detalet se në
cilën pjesë të vendit të krimit është gjetur, kush e kishte gjetur dhe inicialet e kujtdo tjetër që e
kishtë trajtuar atë dëshmi për të ruajtur vazhdimësinë. Çdo lëvizje e dëshmisë nga vendi ku është
vendosur për ruajtje duhet të shënohet me inicialet, kohën dhe datën kur është trajtuar. Çdo person
i cili e kishte trajtuar dëshminë duhet të jetë në gjendje të dëshmoj për të ruajtur vazhdimësinë e
dëshmisë. Këto veprime të thjeshta janë shumë kritike për trajtimin e dëshmive dhe në qoftë se
nuk përcillen më rigorozitet, kjo mund të rezultojë me përjashtimin e dëshmive për shkak të
humbjes së vazhdimësisë, (Gehl and Plecas,2016).
2.6.8. Kujdesi ndaj gjendjes fillestare te dëshmive
Njëra nga dilemat më të mëdha në menaxhimin e vendit të krimit është përcaktimi i vendit ku ka
ndodhur krimi si dhe hapësira që përfshinë vendi i krimit. Përcaktimi i këtyre elementeve i
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mundëson investiguesit vendin për grumbullimin e dëshmive. Kjo shpesh nuk është një punë e
thjeshtë që vetëm kërkon prezencën në vendin e krimit ose paramendimin se krimi ka ndodhur
vetëm në një interval kohorë të caktuar. Në procesin e investigimeve ekzistojnë tri faza të
mundëshme nga ku mund të rrjedhin dëshmitë e këto janë faza para ndodhjes së krimit, faza e
ndodhjes së krimit dhe faza pas ndodhjes së krimit. Këto tri faza të krimit gjithashtu mund të kenë
ndodhur në lokacione tjera jashtë vendit të krimit të bllokuar në të cilat mund të gjenden dëshmitë
në lidhje me këtë krim Nga këto faza mund të grubullohen dëshmi të cilat mundësojnë ndërlidhjen
e të dyshuarit me krimin. Gjatë përpilimit të planit për realizimin e investigimeve duhet të merren
parasysh secila nga këto faza për një ngjarje kriminale (Gehl and Plecas,2016).
Faza para ndodhjes së krimit paraqet dëshmitë që dëshmojnë përgatitjen ose planifikimin e krimit
të investiguar. Këto dëshmi mund të përfshijnë shënime, vizatime, furnizim me mjete për kryerjen
e krimit ose kontaktet me viktimën etj. Nganjëherë dëshmitë që kanë origjinë para ndodhjes së
krimit siç janë fijet e flokëve dhe fibrat, të cilat zbulohen më vonë mund të bëjnë ndërlidhjen e të
dyshuarit me krimin.
Faza e ndodhjes së krimit që paraqet fazën kur kishin ndodhur shumica e ndërveprimeve ndërmjet
të dyshuarit dhe viktimës në vendin e krimit. Gjatë këtyre ndërveprimeve paraqiten mundësitë më
të mira për gjetjën e dëshmive. Edhe kriminëlet më të kujdesshëm lënë dëshmi në vendin e krimit
nga të cilat mund të përcaktohet identiteti i tyre, siç janë: gjurmët e gishtërinjëve, gjurmët e
këpucëve, gjurmët e gomave të automjetit, fijet e flokeve ose fibrat tjerë ose mostrat e ADN-së.
Faza pas ndodhjes së krimit paraqet fazën kur i dyshuari tashmë ishte larguar nga vendi i krimit.
Gjatë largimit nga vendi i krimit, i dyshuari ka lënë dëshmi të cilat duhet të zbulohen dhe
ekzaminohen për të caktuar identitetin e tij.
Dëshmitë jo gjithëmonë paraqesin një informatë të plotë që ofron ndërlidhjen e të dyshuarit me
krimin, por shpesh kjo bëhet edhe nëpërmes elementeve mbështetëse. Këto elemente mbështetëse
janë kohërat, ndërlidhjet rrethanore dhe dëshmitë nëpërmes të cilave formohet një pasqyrë e cila
demonstron identitetin e të dyshuarit, rastin, mjetet me të cilat është kryer krimi, motivin dhe
qëllimin për të kryer krimin (Gehl and Plecas,2016).
2.6.9. Përcaktimi dhe rritja e vlerës së dëshmive të zbuluara
Dëshmitë fizike janë të vlerëshme për investiguesit në dy nivele të ndryshme. Në nivelin e parë
dëshmia fizike tregon se ku dhe çka ndodhet në vendin e krimit. Për shembull, shenjat e kepucëve
me gjak të gjetura në vendin e krimit tregojnë që dikush kishte bartur dëshminë e gjakut me kepucët
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e tij nga vendi i krimit në një drejtim të caktuar. Ky është interpretimi i nivelit të parë që bëhet nga
ana e investiguesit në shikim të parë. Në nivelin e dytë këto shenja të gjakut të bartura me kepucë
mund ti nënshtrohen ekzaminimeve forenzike për të ofruar informata shtesë. Për shembull forma
e shenjave të këpucëve, madhësia dhe karakteristikat tjera mund të tregojnë përputhshmërinë e
këpucëve të të dyshuarit me shenjat e gjetura dhe nëse gjaku i gjetur në këpucë përputhet me ADNnë e viktimës. Të dy këto nivele mund të asistojnë në rikonstruktimin dhe interpretimin e asaj që
ka ndodhur në vendin e krimit (Gehl and Plecas,2016).
Dëshmitë fizike janë elementet kryesore që investiguesit duhet ti ekzaminojnë, konfiskojnë dhe
dokumentojnë në çdo vend të krimit. Identifikimi dhe dokumentimi i të gjitha informatave dhe
dëshmive paraqet një sfidë të madhe për investiguesit. Kjo ngre një pyetje të madhe për rëndësinë
e dëshmive të gjetura.
Ekzistojnë disa praktika dhe principe të përgjithshme që duhet përcjellur me kujdes të shtuar. Për
të vendosur se çka mund të jetë relevante për investigimet, investiguesi duhet të ketë parasysh:
1. Elementet të cilat mund ti ketë prekur i dyshuari;
2. Elemente të cilat mund ti ketë prekur viktima;
3. Elemente të cilat i dyshuari mund ti ketë sjellur në vendin e krimit;
4. Elemente te cilat mund të jenë bartur ndërmjet të dyshuarit dhe viktimës;
5. Elementet të cilat i dyshuari mund ti ketë marrë nga vendi i krimit; dhe
6. Elementet të cilat i dyshuari mund ti ketë dëmtuar gjatë ikjes nga vendi i krimit.
Në momentin që është kompletuar ekzaminimi i vendit të krimit, dhe vendi i krimit të jetë
braktisur, rikthimi për grumbullimin e dëshmive të harruara shpesh është i pamundur. Prandaj
është më mirë që të grumbullohen të gjitha gjërat që mund të jenë relevante ose mund të bëhen
relevante.
Në momentin që vendi i krimit të jetë bllokuar dhe siguruar ai do të konsiderohet si dëshmia e parë
e madhe. Si i tillë vendi i krimit nevojitet të dokumentohet nëpërmes fotografive ose video
inçizimeve, matjeve dhe skemave. Brenda kesaj dëshmie të parë të madhe, mund të zbulohen
elemente më të vogla që mund të tregojnë ndërlidhjen dhe sekuencat e ngjarjeve. Këto dëshmi
fizike paraqesin fakte të cilat investiguesit mund ti përdorin për verifikimin e dëshmive të
dëshmitarëve, ose edhe alibinë e të dyshuarve, (Gehl and Plecas,2016).
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2.6.10. Marrja e shënimeve
Edhe pse më vonë do të krijohen dokumentet për rrjedhën e investigimeve, për menaxhimin e
vendit të krimit nga ana e invstiguesit, asnjë dokument nuk e ka rëndësinë e fletores së shënimeve
të investiguesit. Fletorja e shënimeve të investiguesit është referencë personale për regjistrimin e
investigimeve.
Në gjyq fletorja e shënimeve të investiguesit është dokumenti më i rëndësishëm për referim. Në
rastet kur investiguesi dëshmon para gjyqit, atij i lejohet që tu referohet shënimeve në fletorën e
shënimeve në mënyrë që të rifreskoj memorjen e tij për veprimet e ndërmarra. Në rastet kur fletorja
e shënimeve të investiguesit shiqohet nga ana e gjyqit, atëherë dëshmitë e investiguesit që janë në
përputhje me shënimet do të konsiderohen nga ana e gjyqit si garanci rrethanore që dëshmitë janë
të sakta dhe të vërteta (McRory,2014). Në rastin e kundërt, në qoftë se shënimet nuk janë në rregull
ose mungojnë, këto pjesë të dëshmive ka gjasë të sfidohen nga ana e mbrojtjes.
Për investiguesin, marrja e shënimeve të mira paraqet pasqyrën më të mirë për atë që ka parë, ka
dëgjuar dhe për veprimet që ka ndërmarrë. Kronologjia e shënimeve demonstron përkushtimin e
investiguesit për të rënditur faktet të cilat kanë sjellë në formimin e bazës së arsyeshme për të bërë
arrestimin dhe ngritjen e aktakuzës. Proceset gjyqësore shpeshherë zgjaten për shkak të vet
procesit gjyqësor, apelimit etj. dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që investiguesi të
ketë shënime të sakta të cilat reflektojnë në mënyrë të saktë, në mënyrë që të mund të përkujtojnë
faktet kryesore.
Përveç fletores së shënimeve, është shumë e rëndësishme edhe shkathtësia për marrjen e
shënimeve, gjë që arrihet me trajnime të kohë pas kohëshme dhe me përvojën e fituar gatë punës
së investiguesve.
Në rastin ideal investiguesi do të duhej të shënonte çdo fakt dhe çdo vrojtim të ngjarjeve që
investigojnë, por në praktikë ngjarjet janë dinamike dhe paparashikueshme. Rrethanat në vendin e
krimit shpesh kërkojnë nga investiguesi që plotësisht të angazhohet në vënien e situatës nën
kontroll, duke mbrojtur jetën dhe sigurinë e personave të përfshirë. Në këto raste nuk ka kohë për
marrje të shënimeve, por investiguesi duhet ta bëjë këtë posa të lejojnë kushtet (McRory,2014).
Gjyqi e pranon dinamikën e ngjarjeve gjatë ivestigimeve, por nganjëherë në gjyq mund të
parashtrohen pyetje në lidhje me kohën e marrjes së shënimeve, prandaj investiguesit duhet çdo
herë të jenë të përgatitur për tu përgjigjur këtyre pyetjeve.

37

2.6.11. Paraqitja skematike e vendit të krimit
Hapi pasues për dokumentimin e vendit të krimit është paraqitja skematike e vendit të krimit. Kjo
paraqitje skematike e vendit të krimit mund të bëhet duke ilustruar përmasat fizike dhe
karakteristikat e vendit të krimit. Paraqitja skematike përmbanë dimensionet e vendit të krimit dhe
informatat vijuese:
1. Në qoftë se është fjala për ambiente të mbyllura duhet shënuar adresën dhe lokacionin,
hyrjet, daljet, dritaret, pozitën e dhomave, orenditë dhe objektet që kanë lidhje me krimin;
2. Në qoftë se është fjala për ambient të hapur, shënimi duhet bërë në krahasim me lokacionin
e afërt të njohur si hekurudhat, kryqëzimi i rrugëve ose mund të shënohen edhe koordinatat
e GPS;
3. Në disa raste, si për shembull në fusha të hapura ku nuk ka ndonjë objekt të përhershëm
referues nevojitet të vendoset një objekt referues (shënjues metalik); dhe
4. Çdo dëshmi e gjetur në vendin e krimit do të shënohet me një numër dhe pozita e tij do të
paraqitet në skemën e vendit të krimit.
Përveç karakteristikave të përshkruara, skema e krimit duhet të tregoj edhe shtegun e kontaminimit
që ishte përcaktuar dhe perimetrin e vendit të krimit, (Gehl and Plecas,2016).
2.6.12. Shënjimi i dëshmive
Si pjesë e procesit të menaxhimit të dëshmive, pasi që vendi i krimit të jetë siguruar, është
identifikimi dhe regjistrimi i dëshmive si dhe ruajtja e tyre. Këto dëshmi duhet të shënohen në një
dokument të quajtur “shënjimi i dëshmive”. Ky shënjim tregon numrin e caktuar për çdo dëshmi
që është identifikuar dhe konfiskuar dhe gjithashtu tregon vendin ku është gjetur dhe ky numër
duhet të korrespondojë me vendin në skemën e krimit në lidhje më krimin (Gehl and Plecas,2016).
Shënjimi i dëshmisë tregon se kush e ka gjetur dëshminë dhe kur është vendosur në vendin për
ruajtjen e dëshmive. Shënjimi gjithashtu tregon kohën dhe datën kur dëshmia është vendosur në
vendin për ruajtjen e dëshmive. Kur dëshmitë të sillen në gjyq, gjyqi do ti pranoj vetëm dëshmitë
për të cilat ekziston zingjiri i vazhdimësisë të cilat janë ruajtur në mënyrë të sigurt dhe të drejtë.
2.6.13. Kërkimi i dëshmive të dëshmitarëve
Identifikimi dhe intervistimi i dëshmitarëve në një ngjarje kriminale kushtimisht mund të jetë i
thjeshtë duke biseduar me personat të cilët dëshirojnë të japin deklaratë dhe që nuk janë larguar

38

nga vendi i krimit. Përkundër kësaj, identifikimi mund të jetë shumë i veshtirë sepse duhet
hulumtuar për personat të cilët kanë parë ose dëgjuar ndonjë gjë që lidhet me ngjarjen kriminale,
por të cilët nuk janë të vetëdijshëm se ajo që kanë parë ose dëgjuar është e rëndësishme ose të cilët
nuk duan të bashkëpunojnë me policinë.
Procesi i kërkimit të dëshmitarëve fillon në vet vendin e krimit. Ky kërkim përfshinë jo vetëm
identifikimin dhe intervistimin e personave të cilët janë prezent në atë moment por gjithashtu edhe
përcaktimin se kush mund të ketë qenë prezent në fazat para ndodhjes dhe pas ndodhjes së krimit.
Shpesh, dëshmitarët që mbesin në vendin e krimit mund të asistojnë në identifikimin e
dëshmitarëve tjerë të cilët kishin qenë prezent por në ndërkohë ishin larguar (Gehl and
Plecas,2016).
Kamerat e sigurisë CCTV1 nganjëherë mund të ndihmojnë në identifikimin e dëshmitarëve që ishin
prezent.
Përveç këtyre strategjive për kërkimin e dëshmitarëve mund të aplikohet edhe strategjia e shkuarjes
nga dera në derë në afërsi të vendit të krimit duke pyetur banorët se a kanë parë ose dëgjuar ndonjë
gjë. Kërkimi i dëshmitarëve gjithashtu mund të realizohet nëpremes medieve duke ftuar personat
që kanë parë ose dëgjuar ndonjë gjë që të lajmërohen.
2.6.14. Kërkimi dhe identifikimi i dëshmive fizike
Dëshmitë fizike janë sende të prekshme të cilat mund të ekzaminohen nga ana e gjyqit dhe të cilat
mund të bëjnë ndërlidhjen e të dyshuarit me krimin dhe të mundësojnë përcaktimin dhe dëshmimin
përtej dyshimit të arsyeshëm. Për dallim nga dëshmitë fizike, dëshmitë e dëshmitarëve nuk kanë
karakteristika fizike dhe nuk mund të vrojtohen nga ana e gjyqit. Personat që ofrojnë këto dëshmi
kërkojnë nga gjyqi që të pranojnë perceptimin dhe interpretimin e tyre për ngjarjen, për këtë arsye
gjyqi nuk mund të bëjë vlerësimin e dëshmisë së dëshmitarëve me të njëjtën besueshmëri sikurse
në rastin e dëshmive fizike.

1

CCTV kamera paraqet një sistem të mbyllur televiziv të mbikëqyrjes i cili bënë rexhistrimin e video incizimeve në
një regjistrues digjital te videove
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Dëshmitë fizike mund të jenë kalimtare ose të ndjeshme me kalimin e kohës, prandaj investiguesit
gjatë kërkimit të tyre duhet të jenë të kujdesshëm sepse këto duhet të regjistrohen dhe dokumetohen
sa më shpejtë që është e mundur (Gehl and Plecas,2016).
Disa dëshmi fizike nuk janë lehtë të dallueshme. Nuk është reale të pritet që gjatë hyrjes së parë
të investiguesve në vendin e krimit ata do ti shohin menjëherë të gjitha dëshmitë fizike të cilat
duhet të grumbullohen. Dëshmitë fizike mund të gjenden në shumë forma prandaj zbulimi i tyre
kërkon një hulumtim të kujdesshëm të vendit të krimit. Realizimi i parë i vendit të krimit u
mundëson investiguesve jo vetëm që të zbulojnë sendet e dukshme, por gjithashtu të përcaktojnë
hapësirat ku mund të kërkohen detalet më të imta.
Vlerat e sendeve mund të mos jenë të dukshme në shikimin e parë. Gjatë investigimeve detale,
investiguesit mund të bëjnë kërkimin e vendit të krimit duke e ndarë atë në pjesë më të vogla për
të qenë në gjendje që të identifikojnë sendet që mund të jenë shumë të vogla dhe të cilat janë të
bashkëngjitura në objektet tjera. Njëkohësisht me kërkimin detal për sendet e vogla, investiguesit
duhet të përcaktojnë se a është e nevojshme të bëhen ekzaminime të specialistëve të forenzikës për
të kërkuar dhe analizuar gjërat që tejkalojnë perceptimet e zakonshme të shqisave njerëzore. Për
shembull, përdorimi i ndriçimit të zi mund të zbuloj fluidet trupit ose njollat, dhe gjurmët e
gishtërinjëve mund të bëhen të dukshme vetëm pasi të aplikohet një pudër speciale mbi to. Në
shumicën e krimeve të rënda, specialistët e forenzikës gjithëmonë asistojnë gjatë kërkimeve detale
të vendit të krimit. Çdo investigues i krimit duhet të jetë në gjendje të vendosë se kur nevojiten
kërkimet forenzike, (Gehl and Plecas,2016).
Grumbullimi i disa dëshmive të caktuara mund të shkaktoj kontaminimin e dëshmive tjera. Gjatë
grumbullimit të dëshmive nga vendi i krimit duhet të sigurohet që dëshmitë që mund të
kontaminohen të trajtohen në atë mënyrë që të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme që kjo mos
të ndodhë. Në shumicën e rasteve, në vendet e krimeve dëshmitë duhet të grumbullohen nga ana e
ekspertëve të forenzikës. Megjithatë kjo nuk e përjashton nevojën që investiguesit të kuptojnë
rreziqet për kontaminimin e dëshmive dhe prandalimin e tyre. Analizat e ADN-së tani janë aq të
avancuara sa që edhe pjesë shumë të vogla të materialeve, nga trajtimi i pakujdesshëm ADN-të
mund të transferohen nga një dëshmi në tjetrën. Ky kontaminim mund të evitohet ose parandalohet
duke i trajtuar dëshmitë një nga një, duke i vendosur në kontenier të sigurt dhe duke dekontaminuar investiguesin duke i ndërruar dorëzat dhe duke eliminuar çdo element që ka mundur
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të vijë në kontakt me dëshminë paraprake. Përkundër që specialistët e fornzikës duhet të jenë të
pranishëm në vendin e krimit, është e mundur që investiguesi në vendin e krimit të jetë i detyruar
të trajtojë një numër të dëshmive për shkak të rrezikut nga kushtet atmosferike ose të ndonjë rreziku
tjetër.
2.7.MENAXHIMI I DËSHMITARËVE
Për procesin e investigimeve, një element kritik i dëshmive të grumbulluara paraqesin dëshmitë e
dëshmitarëve. Dëshmitë e dëshmirtarëve paraqesin përshkrimin verbal të ngjarjeve ose njohjen e
fakteve që janë relevante për krimin. Deklaratat e dëshmitarëve u asistojnë investiguesve në
formimin e bazës së arsyeshme për të ngritë aktakuzen ose do ti asistojnë gjyqit që të merr
vendimin se akuzat kundër personit të dyshuar janë dëshmuar përtej dyshimit të arsyeshëm.
Për dëshmimin e dëshmitarëve në gjyq ekzistojnë rregulla dhe protokolle. Për këtë arsye
investiguesit duhet të jenë në gjendje që të bëjnë vlerësimin e dëshmive të dëshmitarëve në atë
mënyrë që ato të jenë të pranueshme për gjyqin (Gehl and Plecas,2016). Ky proces përfshinë:
2.7.1. Identifikimin e dëshmitarëve
Në disa raste personat që janë dëshmitar në një ngjarje nuk i ofrojnë shënimet e sakta për identitetin
e tyre. Arsyet për këtë sjellje janë frika nga repreplasja nga i dyshuari ose mos-gadishmëria për tu
përfshirë në sistemin e drejtësisë. Pavarësisht nga arsyet, investiguesit duhet bëjnë verifikimin e
identitetit të çdo dëshmitari. Kjo mund të bëhet duke shikuar letërnjoftimin e dëshmitarit, ose nëse
i mungon letërnjoftimi duke i marrë shënimet ose duke verifikuar identitetin nga ana e një palë të
tretë kredibile (Gehl and Plecas,2016).
2.7.2. Llojet e dëshmitarëve
Pasi të jetë përcaktuar identiteti i dëshmitarit, investiguesi duhet të bëjë klasifikimin e dëshmitarit.
Dëshmitarë të ndryshëm do të ofrojnë dëshmi nga perspektiva të ndryshme dhe investiguesi duhet
të jetë në gjendje që të vlerësoj besueshmërinë e dëshmive të ofruara. Kjo duhet bërë për disa
arësye sepse në qoftë se rasti shkon në gjyq, gjykatësi gjithashtu do të vlerësoj dëshmitarët dhe do
të zbatoj rregullat e duhura për dëshmitë dhe vlerat provuese të tyre për çdo dëshmitarë, (Gehl and
Plecas,2016).
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2.7.3. Dëshmitarët okular dhe dëshmitarët vërtetues
Dëshmitari okular është një person i cili në mënyrë direkte e ka parë ndodhjen e ngjarjes kriminale,
ndërsa dëshmitari vërtetues është personi i cili vetëm mund të ofrojë dëshmi rrerthanore ose
dëshmi indirekte për krimin.
Është e qartë se investiguesit gjithëmonë shpresojnë në dëshmitarët okular gjatë investigimeve të
tyre. Çdo investigues policor ballafaqohet shpesh me mungesën e dëshmitarëve okular, prandaj ata
duhet të jenë të shkathët që të sigurojnë dëshmi fizike dhe rrethanore të cilat mund të ndihmojnë
në dëshmimin e krimit (Gehl and Plecas,2016).
2.7.4. Dëshmitarët e pavarur
Përveç dëshmive të dëshmitarëve okular, gjyqi gjithashtu do ti vlerësoj më lartë dëshmitë nga
dëshmitarëtqë janë të pavarur. Dëshmitari i pavarur nganjëherë referohet edhe si dëshmitar si palë
e tretë. Dëshmitarët karakterizohen si të pavarur në qoftë se:
1. nuk kanë lidhje me viktimën;
2. nuk kanë lidhje më të dyshuarin; dhe
3. nuk kanë lidhje me ngjarjen kriminale.
Me fjale tjera, një dëshmitar i pavarur nuk humbë as nuk përfiton nga zgjidhja e rastit (Gehl and
Plecas,2016).
2.7.5. Kompetenca dhe detyrimi i dëshmitarit
Që një person të pranohet në gjyq si dëshmitar, ky duhet të pranohet nga gjyqi si dëshmitar
kompetent dhe i detyruar. Ekzistojnë disa rregulla që aplikohen për vlerësimin e kompetencës dhe
detyrimit të dëshmitarëve, dhe është e rëndësishme që investiguesit ti kuptojnë këto rregulla sepse
ato mund të ndikojnë negativisht në një rast gjyqësor në qoftë se gjyqi konstaton se këta dëshmitarë
nuk janë kompetent dhe të detyruar për të dëshmuar (R,v,Khan,1990).
Dëshmitari i detyruar. Shumica e personave që investiguesit i marrin parasysh gjatë investigimeve
të tyre do të konsiderohen si të detyruar për të dëshmuar. Çdo person mund të detyrohet për të
dëshmuar në gjyq nëpërmes lëshimit të urdhëresës për dëshmim. Në qoftë se një dëshmitarë
dështon të paraqiten në gjyq pasi që të jetë lëshuar urdhëresa për dëshmim, gjyqi mund të lëshoj
urdhëresën për arrestimin e këtij dëshmitari dhe sjelljen e tij në gjyq për të dëshmuar. Pasi që një
person të jetë detyruar për tu paraqitur në gjyq nëpërmes urdhëresës për të dëshmuar ose nëpërmes
urdhëresës për paraqitje, ekzistojnë disa rrethana të caktuara në të cilat personi mund të
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përjashtohet nga dëshmimi, ose nuk është i detyruar për të ofruar një lloj të caktuar të dëshmisë.
Këto rrethana kanë të bëjnë me rastet kur:
1. dëshmitari është personi i akuzuar ose kur dëshmitari është bashkëshort i të akuzuarit; dhe
2. Personi i akuzuar nuk mund të detyrohet që të dëshmoj kundër vetvehtes.
Dëshmitari kompetent. Të gjithë dëshmitarët konsiderohen si kompetent për të dëshmuar derisa
nuk vërtetohet se u mungojnë disa aftësi të caktuara personale.
Dëshmimi bazohet në supozimin se dëshmitari posedon aftësinë dhe përgjegjësinë për të
dëshmuar. Për të qenë në gjendje që të dëshmojë, dëshmitari duhet vetëm të jetë i aftë që të rikujtoj
atë që ka parë dhe dëgjuar dhe të kumtojë atë që i kujtohet. Për të komunikuar, dëshmitari duhet
të jetë në gjendje të kuptoj dhe përgjigjet në pyetjet dhe duhet të demonstroj aftësi për të treguar
të vërtetën.
Përjashtimi i dëshmive të dëshmitarëve mund të bëhet nga ana e gjyqit (R,v,Khan,1990).
Infromatat dhe dëshmitë e grumbulluara dhe marrja parasysh e këtyre dëshmive gjatë formimit të
bazës së arsyeshme për të besuar dhe për të vepruar, mbetet në vlerësimin e investiguesit. Gjatë
marrjes parasysh të natyrës së informatave dhe dëshmive të pranuara, investiguesi nuk ka për
detyrë të vlerësoj se a do ti pranoj ose jo gjyqi këto informata.
2.7.6. Dilema dëshmitarë/i dyshuar
Edhe pse rrethanat mund të ndryshojnë, është dukuri e shpeshtë që krimi të raportohet nga kryerësi
i veprës që shtirret si viktimë ose si dëshmitar. Krimet e ndryshme, duke përfshirë edhe vrasjet,
gjithashtu mund të raportohen nga ana e kryerësit të krimit si dëshmitar për të shpjeguar prezencën
e tyre në vendin e krimit në mënyrë që të shmangin mundësinë që ata të konsiderohen të dyshuar
për krimin. Duke qenë i vetëdishëm për këtë mundësi, nga investiguesi kërkohet që të ndërmerr
procesin e vlerësimit të krimit të raportuar dhe të bëjë vlerësimin e informatave të raportuara. Për
të realizuar këtë vlerësim, investiguesi duhet të parashtroj vehtës pyetjet vijuese:
1. A kishte ndodhur krimi në kohën që ishte raportuar?
2. A kishte ndodhur krimi në vendin e raportuar?
3. A kishte ndodhur krimi në mënyrën që ishte raportuar?
Me gjithë kujdesin e treguar dhe pyetjet e parashtruara, shpesh nuk është e mundur të konfirmohet
vlershmëria e krimit të raportuar dhe investiguesit duhet të konsiderojnë të vërtetë këtë raport
derisa nuk paraqiten dëshmi tjera që e vërtetojnë të kundërtën (Gehl and Plecas,2016).
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2.7.7. Vlerësimi i kredibilitetit të dëshmitarit
Përveç përcaktimit se një person është dëshmitar okular, dëshmitar i pavarur, dëshmitar kompetent
ose dëshmitar i detyruar, çdo person i cili është dëshmitar gjatë investigimeve duhet ti nënshtrohet
vlerësimit të kredibilitetit. Nga informatat dhe dëshmitë e grumbulluara nga secili dëshmitar është
detyrë e investiguesit që të përcaktoj nivelin e besueshmërisë që mund ti atribuohet secilit
dëshmitar. Ky proces quhet vlerësimi i kredibilitetit të dëshmitarit.
Një nga çështjet kryesore që duhet të merren parasysh gjatë vlerësimit të dëshmitarëve është
përcaktimi se a janë ata me të vërtetë dëshmitar, ose ndoshta janë të dyshuar të cilët ofrohen si
dëshmitar. Niveli i besueshmërisë që një investigues mund ta ketë ndaj një dëshmitari do të varet
nga disa faktorë se kush me të vertetë është ky dëshmitar, aftësitë e dëshmitarit, dhe rrethanat e
krimit.
a) Profili i dëshmitarit. Në rastin ideal, çdo dëshmitar do të ishte anëtar i nderuar i komunitetit
dhe me integritet dhe reputacion të lartë. Ky rast është i rrallë sepse aktivitetet kriminale
dhe ambientet kriminale shpesh ndodhin në praninë e personave me profile të ndryshme të
dyshimta.
b) Motivimi i dëshmitarit për të gënjyer. Shpesh njerëzit që në një mënyrë kanë lidhje me
ngjarjen kriminale me viktimën ose më të dyshuarin ofrohen si dëshmitarë. Në cilësi të
shokut ose të afërmit dëshmitarët shpesh mund të kenë ndonjë motiv për të mos treguar
informatat e sakta ose për të gënjyer në mënyrë që ta ndërrojnë kahjen e investigimeve.
c) Ndikimi emocional i ngjarjes në dëshmitarin Ngjarjet kriminale mund të jenë shumë
stresuese. Kjo nuk vlenë vetëm për viktimat por për të gjithë personat që i ishin ekspozuar
rrezikut, dhunës ose situatave që u rrezikonin sigurinë personale ose incidente ku kishte
lëndime të rënda ose edhe vdekje. Traumat post traumatike ekstreme, siç janë prezenca e
vdekjes së dhunshme të të dashurve, nganjëherë mund të bëjnë dëshmitarin të paaftë që të
ofroj në mënyrë të besueshme detalet e ngjarjes (Streets,2011)
d) Lokacioni nga ku është shikuar ngjarja. Lokacioni fizik i dëshmitarit gjatë ndodhjes së
ngjarjes mund të jetë një pikë e rëndësishme për dëshmimin dhe duhet të merret parasysh
dhe të përfshihen në çdo intervistë dhe deklaratë të dëshmitarit.
e) Vetëdishmëria për ndodhjen e krimit – intenca për ta vëzhguar dhe mbajtur në mend
zhvillimin e ngjarjes. Në shumicën e rasteve kur është paraqitur një krim, rasti më i mirë
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do të ishte kur një dëshmitar që është i vetëdijshëm se krimi është duke ndodhur mund të
koncentrohet në vrojtimin të cilin ai mund ta rikonstruktoj.
f) Kohëzgjatja e vrojtimit të ngjarjes. Kohëzgjatja e vrojtimit është koha gjatë së cilës ngjarja
ka ndodhur. Kjo kohëzgjatje ndryshon sipas rrethanave, sepse do të ketë dallime në
dëshminë e dëshmitarëve të cilët ngjarjen e kanë vrojtuar nga gjendja e qetësisë dhe
dëshmitarëve që ngjarjen e kanë vëzhguar nga gjendja në lëvizje.
g) Koha ndërmjet ngjarjes dhe intervistimit. Një aspekt kritik për të pas dëshminë më të mirë
për ngjarjen nga cilitëdo dëshmitar është intervistimi më i shpejtë i mundshëm.
h) Aftësia për të mbajtur në mend dhe rikujtuar detalet. Në qoftë se dëshmitari ishte i
vetëdishëm se ishte dëshmitar në një ngjarje kriminale dhe ishte duke bërë përpjekje për të
memorizuar ngjarjet, kjo do të ishte ajo që gjyqi do të donte ta dëgjonte nga dëshmitari.
i) Aftësitë fizike.Përfshijnë nivelin e shqisave të të dëgjuarit, të pamurit, të nuhaturit, të
prekjes, të shijes dhe percepcionit. Aftësitë fizike të dëshmitarëve mund të shfrytëzohen
nga ana e dëshmitarëve për të konfirmuar përshkrimin e ngjarjes.
j) Aftësitë mentale dhe mosha e dëshmitarit. Për të konstatuar kompetencën e fëmijëve ose
personave me aftësi të kufizuara mentale, duhet të bëhet vlerësimi i kujdesshëm i
kredibilitetit (Gehl and Plecas,2016).
2.7.8. Dëshmitarët me bindje të gabuar
Edhe pse dëshmitarët paraqesin komponentën kritike të procesit të investigimeve, ata gjithashtu
mund të paraqesin kërcënim kritik për saktësinë dhe integritetin e dëshmive të grumbulluara. Kjo
nganjëherë paraqitet si anomali kur një dëshmitar kredibil dhe i pavarrur e tregon një version të
ngjarjes i cili mund të jetë shumë i gabuar. Përkundër rasteve kur kemi të bëjmë me deklarata të
rrejshme për ngjarjen, dëshmitari me bindje të gabuar nuk; ka qëllim të mashtrimit por janë të
bindur se janë duke e treguar të vërtetën për ngjarjen. Për investiguesit një dëshmitar me bindje të
gabuar mund të paraqet paradoks sa që investigimet mund të rezultojnë me arrestimin dhe paditjen
e personit të pafajshëm, derisa i dyshuari i vertetë të mbetet i lirë. Kjo anomali me dëshmitarët me
bindje të gabuar paraqet një çështje për të cilën investiguesit duhet të jenë të vetëdijshëm.
Dëshmitarët janë qënie njerëzore dhe si të tillë mund të gabojnë. Mënyra më e mirë për të verifikuar
këtë gjë është që dëshmia të krahasohet me dëshmitë fizike dhe me dëshmitë e dëshmitarëve tjerë.
Më 1996, National Institute of Justice i SHBA-ve kishte botuar një raport në lidhje me implikimet
e dëshmive të dëshmitarëve okular dhe pas ekzaminimeve të ADN-së ishte ardhur në përfundim
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se 90% të të dyshuarëve ishin dënuar duke u bazuar në deklaratat e pasakta të dëshmitarëve okular
(Brainerd,2005). Smarlarz (2015), duke cituar The Innocence Project, kanë theksuar se dëshmitë
e dëshmitarëve okular janë përdorë për dënimin e njerëzve të pafajshëm në mbi 70% të rasteve që
janë përjashtuar me ekzaminimet e ADN-së. Në kohët e fundit, Rose dhe Beck (2016) kishin
theksuar se dëshmitë e dëshmitarëve okular llogariten si dëshmitë më të pasakta se të gjitha
dëshmitë tjera. Hulumtimet kanë treguar se kujtesa e rrejshme e dëshmitarëve mund të shkaktohet
në shumë mënyra duke përfshirë pyetjet orientuese, raportet e të tjerëve, kontaktet me njerëzit
tjerë, sugjerimet, pritshmëritë, presionet dhe mediat (Bennett,2015) Gjithashtu kujtesa e
dëshmitarëve mund të ndikohet edhe nga stresi (Morgan,2004) dhe nga alkooli (Oorsouw,2015).
2.7.9. Dëshmitarët dominant
Një nga dukuritë më negative gjatë investigimeve që mund të paraqiten është ndikimi në deklaratat
e dëshmitarëve nga dëshmitarët dominant. Ky ndikim mund të paraqitet kur një dëshmitar në një
ngjarje nuk është ndarë nga dëshmitarët tjerë para se të kishte biseduar me dëshmitarët tjerë.
Gjithashtu është e mundur që një dëshmitar dominant do të këmbëngulte në versionin e vet për
ngjarjen. Në këto raste, deshmitarët më pak dominant mund të ndryshojnë deklaratat e tyre dhe tia
përshtatin deklaratës së dëshmitarit dominant (Gehl and Plecas,2016).
Më të ndikuarit nga ky fenomen janë dëshmitarët shumë të rinjë, dëshmitarët e moshuar ose
dëshmitarët që kanë personalitet të kufizuar. Në disa raste kjo mund të jetë pasojë e marrëdhënieve
hirarkike, që shkaktojnë përshtatjen me deklaratën e dëshmitarit dominat për shkak të frikës ose
për ti bërë një favor.
2.7.10. Dëshmitarët jo-bashkëpunues
Situata më e pakëndshme për investiguesit e krimit paraqitet kur të kenë arritur në vendin e krimit
dhe dëshmitarët e bile edhe viktimat refuzojnë të bashkëpunojnë me investiguesit. Nganjëherë,
këta persona jo-bashkëpunues janë pjesë e jetës kriminale dhe nuk kanë vullnet ose interesim që
të bashkëpunojnë me sistemin e drejtësisë. Strategjia e vetme në këtë rast është që investiguesit
policor të grumbullojnë sa më shumë dëshmi forenzike në lidhje me ngjarjen dhe të ngrisin
aktakuzën kur të kenë dëshmi të mjaftueshme (Gehl and Plecas,2016).
Edhe pse dëshmitarët jo-bashkëpunues besojnë se nuk do të kërkohet nga ata që të marrin pjesë në
drejtësinë penale, është e mundur që të lëshohet urdhëresa për paraqitjen e dëshmitarit në gjyq për
tu marrë në pyetje për ngjarjen kriminale. Në qoftë se ky dëshmitar refuzon të përgjigjet në pyetjet
e gjyqit, mund të dënohet për mospërfillje të gjyqit, gjë që ndodhë rrallë.
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2.7.11. Intervistimi në vendin e ngjarjes
Gjatë arritjes në vendin e krimit, investiguesit shpesh ballafaqohen me karaktere të ndryshme që
mund të jenë viktima, dëshmitar ose të dyshuar që duhet të investigohen. Në rastet kur ngjarja
është aktive, ku nuk është e mundur të realizohen intervistat e menjëhershme, është e rëndësishme
që:
1. Të ralizohet menjëherë intervistimi në vendin e ngjarjes të secilit subjekt në vendin e
krimit;
2. Të bëhet klasifikimi preliminar i personave të gjetur në vendin e krimit si viktimave,
dëshmitarëve ose të dyshuarëve; dhe
3. Të ndërmerren masat e nevojshme për mbrojtjen e sigurisë fizike të personave të gjetur në
vendin e krimit.
Pas arritjes në vendin e krimit, intervistimi më i thjeshtë në vendngjarje mund të jetë shumë i
thjështë duke pyetur të pranishmit, “Çka ka ndodhur këtu?”. Kjo pyetje e thjeshtë ka disa qëllime
për investiguesin. E para, kjo tregon se investiguesi nuk është duke bërë ndonjë supozim
investigues duke u bazuar në atë çka ai sheh në shikimin e parë. Me këtë pyetje, personi që pyetet
do të tregoj versionin e tij për ngjarjen, si e kishte parë ai. Kjo do ti ndihmoj investiguesit që të
zhvilloj pasqyrën e asaj që ka ndodhur dhe i mundëson investiguesit klasifikimin e atyre që flasin
si viktima, dëshmitar, të dyshuar ose palë që nuk janë të përfshira (Gehl and Plecas,2016).
Në qoftë se në momentin e arritjes në vendin e krimit investigeusi nuk mund të identifikoj të
dyshuarin atëherë investiguesi duhet të vazhdoj me klasifikimin e personave që janë prezent si
dëshmitar të mundshëm. Për të bërë klasifikimin e dëshmitarëve, investiguesi duhet të merr
parasysh natyrën e dëshmive që mund ti ofrojnë dëshmitarët:
•

Dëshmitë direkte nga dëshmitarët okular, që paraqesin dëshminë e të pamurit të ngjarjes
kriminale dhe ndoshta edhe identifikimin e të dyshuarit; ose

•

Dëshmitë rrethanore të dëshmitarëve vërtetues, që paraqesin dëshmi indirekte për ngjarjen,
dëshmitë fizike, kohët, dhe ndërlidhjet spatiale që mund të ndihmojnë gjyqin në arritjen e
konkluzionit logjik për atë që ka ndodhur dhe se kush ishte përgjegjës.

Intervistimi i dëshmitarëve nuk është vetëm degjimi i versionit të tyre për ngjarjen. Janë shumë
faktor që ndikojnë në kredibilitetin e dëshmitarëve. Pas intervistës së parë në vendin e ngjarjes dhe
pasi ngjarja të vihet nën kontroll, është e rëndësishme që deklaratat formale të dëshmitarëve të
merren sa më shpejt që është e mundur. Marrja e deklaratës duhet të bëhet me teknologjinë më të
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avancuar të disponueshme në rrethanat e caktuara. Në qoftë se pajisjet për regjistrime audiovizuele nuk janë të disponueshme ose shfrytëzimi i tyre do të shkaktonte vonesa të paarsyeshme,
atëherë duhet të merret deklaratë me shkrim. Pavarrësisht se në çfarë forme merret deklarata,
qëllimi i investiguesit duhet të jetë version më i mirë, më i pandikuar dhe më i paanshëm nga
dëshmitarët.
2.7.12. Marrja e deklaratës së dëshmitarit
Një deklaratë me shkrim, audio, ose video e dëshmitarit e marrë nga investiguesi policor do të jetë
një regjistrim i përhershëm i ngjarjes se si ishte parë nga ky dëshmitar. Investiguesi policor do ta
përdorë përmbajtjen e kësaj deklarate si dokument referent për urdhëresën për bastisje dhe do të
mbështes fromimin e bazës së arsyeshme për të besuar për të bërë një arrestim (Gehl and
Plecas,2016).
Një formë standarde e marjes së deklaratës së dëshmitarit do të dukej si në vijim:
Kjo është deklarata e emri i plotë i dëshmitarit e marrë me data dhe koha në lokacionin ku është
marrë nga ana e personit që e merr ose e regjistron deklaratën.
Deklarata me shkrim duhet të nënshkruhet nga ana e dëshmitarit.
2.7.13. Identifikimi i të dyshuarit nga ana e dëshmitarëve nëpërmes fotografive
Përveç marrjes së deklaratës, njëra nga format më të zakonshme të sigurimit të infrormatave nga
një dëshmitar është edhe praktika e identifikimit të të dyshuarit nga ana e dëshmitarit nëpërmes
fotografive. Kjo mënyrë e identifikimit të të dyshuarit do ti nënshtrohet verifikimit gjatë paraqitjes
në gjyq. Për këtë qëllim duhet të përcillen protokolle strikte për të demonstruar se procesi i
identifikimit ishte realizuar në mënyrë të drejtë. Në asnjë rrethanë investiguesi nuk guxon ti
prezantoj dëshmitarit vetëm një fotografi të vetme dhe nuk guxon të pyetet se a është ky i dyshuari.
Përveç kësaj, në kurfarë rrethanash investiguesi nuk guxon të deklaroj se i dyshuari është njëri nga
personat e treguar në fotografi (Gehl and Plecas,2016).
Në praktikat e prezantimit të fotografive, ato rënditën në seri prej tetë ose më shumë fotografive e
personave shpëqëndrues. Për të qenë identifikimi sa më i drejtë, fotografitë e personave
shpëqëndrues duhet të jenë sa më të ngjashme me fotografinë e të dyshuarit në kuptimin e gjinisë,
moshës, racës, flokëve dhe syzeve. Kur fotografitë i tregohen dëshmitarit duhet të thuhet nga ana
e investiguesit se i dyshuari mund të jetë ose mund të mos jetë në këto fotografi.
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2.8.INTERVISTIMI DHE MARRJA NË PYETJE E TË DYSHUARVE
Në policitë moderne, teknikat e intervistimit dhe marrjes në pyetje janë të matura, objektive, dhe
etike. Këto teknika kanë për qëllim zbulimin e të vërtetës; e jo vetëm pranimin e krimit. Ky është
dallimi me policitë e mëhershme kur teknikat e quajtura “shkalla e tretë” nganjëherë përfshinin
kërcënimet, frikësimin, detyrimin dhe bile edhe dhunën psiqike. Fatmirësisht këto teknika të
“shkallës së tretë” ishin identifikuar në Shtetet e Bashkuara nga Komisioni i Wickersham në vitin
1931, si praktika të paligjëshme policore të cilat kishin shkaktuar pranime të rrejshme të fajësisë
dhe drejtësi të gabuar, ku të dyshuarit nganjëherë kanë pasur gjykime dhe burgime të gabuara
(Head,2010).
Nga kjo kohë forcat policore në Amerikën Veriore që përdornin teknikat e “shkallës së tretë”
filluan të përdorin metoda më pak agresive gjatë marrjes në pyetje të të dyshuarëve
(Gubrium,2002).
Edhe pse ka pasur përparime të ndjeshme drejt praktikave më objektive dhe etike, gjyqet ende janë
vigjilente në vlerësimin e tyre për mënyrën e intervistimit dhe marrjes në pyetje e të dyshuarëve
nga ana e policisë gjatë investigimeve policore. Gjyqet presin nga policia që të ushtrojë standarde
të larta duke u fokusuar në të drejtat e personave të akuzuar dhe minimizimin e çfarëdo presioni
fizik ose mental që mund të shkaktoj pranimin e rrejshëm të veprës.
Këtu përfshihen disa çështje, duke përfshirë:
1. Mënyrën e kalimit nga intervistimi në marrjen në pyetje;
2. Shkaqet që kanë sjellë ndryshimin nga intervistimi i të dyshuarit në marrjen në pyetje të të
dyshuarit të ndaluar ose marrjen në pyetje të të dyshuarit të arrestuar;
3. Çështjet e stresit fizik dhe mental dhe mënyrën e sjelljes së investiguesve gjatë marrjes në
pyetje;
4. Përgatitjen e planit për marrjen në pyetje;
5. Arsyet për arrestimin e të dyshuarit dhe kumtimin e të drejtës për tu mos u deklaruar; dhe
6. Strategjinë e marrjes në pyetje për të iniciuar deklaratat (Head,2010).
2.8.1. Intervistimi
Intervistimi i një të dyshuari të mundshëm është faza e parë dhe niveli më i ulët i interaksionit. Në
të vertetë, në këtë pikë personi ende nuk është i definuar si i dyshuar. Shpeshherë ndodhë që i
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dyshuari të ofrohet si dëshmitar në një ngjarje kriminale e bile edhe si viktimë. Investiguesi që e
merr deklaratën nga një person i tillë mund të ketë dyshimet e veta për vërtetësinë e këtyre
deklaratave; megjithatë derisa këto dyshime nuk konfirmohen me dëshmi të cilat mundësojnë
formimin e bazës së arsyeshme për të besuar, investiguesi duhet të vazhdoj me dëshmimin e këtij
të dyshuari të mundshëm pa e paragjykuar atë. Investiguesi duhet ta merr deklaratën e këtij personi
në mënyrë që më vonë kur investigimet të përparojnë dhe të vërtetohet se deklarata ishte e
rrejshme, ky mund të akuzohet edhe për deklaratë të rrejshme. Ndalimi dhe marrja në pyetje e
personit si i dyshuar i mundshëm duhet të bëhet në momentin që zbulohen dëshmi të
padiskutueshme të cilat i mundësojnë investiguesit formimin e bazës së arsyeshme për të dyshuar
që ky person është i përfshirë në ngjarjen kriminale. Zbulimi i dëshmive të padiskutueshme që
mundësojnë formimin e bazës së arsyeshme për të dyshuar kërkojnë nga investiguesi që të ndërpres
intervistimin e personit i cili tash është i dyshuar. Në këtë pikë, personi konsiderohet i dyshuar dhe
duhet të ndalohet për krimin e dyshuar dhe procedura duhet të vazhdoj me marrjen në pyetje të
këtij të dyshuari (Gubrium,2002).
2.8.2. Marrja në pyetje personit të ndaluar
Marrja në pyetje e të dyshuarit është niveli dytë i interaksionit. Që një i dyshuar të merret në pyetje,
duhet të ekzistojnë një numër i dëshmive rrethanore që i mundësojnë investiguesit që të bëjë
ndalimin e të dyshuarit (Gehl and Plecas,2016).
E drejta për të heshtur, nuk e përjashton të drejtën që investiguesi të parashtroj pyetje dhe
investiguesi duhet ti ofroj të dyshuarit mundësinë që të zbuloj informatat të cilat mund të jenë
përjashtuese dhe ti mundësoj investiguesit që ta përjashtoj këtë person si person të dyshuar për
krimin e investiguar.
2.8.3. Marrja në pyetje e personit të arrestuar
Paraqet nivelin më të lartë të marrjes në pyetje të një të dyshuari dhe ky proces realizohet në rastin
kur formohet baza e arsyeshme për të dyshuar, dhe pasi që një i dyshuar të jetë arrestuar për një
krim që është nën investigime. Baza e arsyeshme për të dyshuar për të bërë arrestimin kërkon
ndonjë formë të dëshmive direkte ose dëshmive të fuqishme rrethanor që e ndërlidhin të dyshuarin
me krimin. Natyrisht se gjatë arrestimit, të dyshuarit duhet ti kumtohen të drejtat e tij, si për
shembull:
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“Unë po ju arrestoj/ndaloj për këto arsye: (Deklarohen arsyet për arrestim/ndalimin, duke përfshirë
krimin për të cilin dyshohet.) (Transit Police,2015)”
“Është detyrë e imja që tu informoj se ju keni të drejtë të thirrni avokatin sipas përzgjedhjes suaj.
Në dispozicion e keni shërbimin telefonik 24-orësh për të marrë këshilla juridike nga avokati i
përzgjedhur.
Vërejtja e parë policore
“Ju nuk jeni të obliguar të deklaroni asgjë, por në qoftë se deklaroni, çdo gjë që thoni mund të
konsiderohet si dëshmi”
Në qoftë se i dyshuari tashmë kishte komunikuar me policinë rreth krimit që investigohet, atij
duhet dhënë vërejtja e dytë e cila e këshillon personin e akuzuar që edhe pse kishte dhënë një
deklaratë ai mund të mos jep deklarata të mëtejshme (Transit Police,2015).
Vërejtja e dytë policore
“(Emri), ju jeni i ndaluar për shkak të: (arsyeja e ndalimit). Në qoftë se keni folur me cilindo zyrtar
policor (duke më përfshirë edhe mua) në lidhje me çështjen, është detyrë e imja që tu informoj se
çdo deklaratë e juaja mund të përdoret si dëshmi” (Transit Police,2015).
Pasi që të akuzuarit ti jetë mundësuar takimi me një avokat, detyrimi i policisë është plotësuar dhe
tani i dyshuari mund të merret në pyetje mbi përfshirjen në krim.
Marrja në pyetje e personit të arrestuar zakonisht realizohet në dhomat për intervistim dhe
shpeshherë bëhen audio inçizime ose video inçizime të deklaratave të të dyshuarit. Është e
preferuar që inçizimi i deklaratave të jetë video sepse aty do të shihet edhe ambienti në të cilin janë
dhënë ato.
Investigusi duhet të qëndroj përballë të dyshuarit në të njëjtin nivel me të dhe gjatë procesit në
dhomën ku realizohet intervistimi nuk duhet të jenë më shumë se një investigues. Investiguesi
duhet të jetë i qetë dhe jo-agresiv duke demonstruar profesionalizëm dhe duke kërkuar të vërtetën.
Para fillimit të realizimit të marrjes në pyetje, investiguesi duhet të përgatis planin e marrjes në
pyetje duke:
1. studiuar profilin e të dyshuarit, rekordet kriminale dhe investigimet e mëparme;
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2. studiuar të gjitha detalet e investigimeve të deri atëhershme;
3. përcaktuar elementet e krimit që duhet dëshmuar;
4. përcaktuar se a janë siguruar dëshmi të mjaftueshme;
5. ekzaminuar dëshmitë që demonstrojnë motivin, mundësinë dhe mjetet për kryerjen e
krimit; dhe
6. demonstruar dëshmitë që janë marrë në konsiderim gjatë formimit të bazës së arsyeshme
për arrestimin e të dyshuarit.
Përgatitja e planit të marrjes në pyetje mund ti ndihmoj investiguesit që ta bindin të dyshuarin që
të përgjigjet në pyetje apo edhe ta pranoj krimin. Ekzistojnë disa arsye që mund ta motivojnë të
dyshuarin që të pranoj ose refuzoj që të përgjigjet në pyetje ose të pranoj krimin (Gehl and
Plecas,2016).
2.9.SHKENCA FORENZIKE NË PROCESIN E INVESTIGIMEVE
Lloje të ndryshme të dëshmive fizike mund të gjenden gati në çdo vend të krimit. Nga llojet e
dëshmive dhe vendet se ku janë gjetur ato mund tu ndihmojnë investiguesve që të kuptojnë se si
kishte ndodhur krimi. Shenjat e mjeteve me të cilat ishte hapur dhunshëm një derë mund të tregojnë
pikën e hyrjes, shenjat e këpucëve mund të tregojnë shtegun e lëvizjes dhe pikat e gjakut tregojnë
vendin e konfliktit. Secila nga këto dëshmi fizike është element i vlershëm që ofron informata për
ndërlidhjet në mes objekteve, njerëzve dhe ngjarjeve. Përveç kësaj, aplikimi i ekzaminimeve dhe
analizave forenzike mund ta shndërroj cilëndo dëshmi në mjet për zgjidhjen e krimit (Gehl and
Plecas,2016).
2.9.1. Përputhja fizike
Nëse i referohemi rastit të Bow Street Runners (McCrery,2013) të cilët kishin konstatuar
përputhjen fizike të letrës së gjetur tek viktima me grumbullin e letrës së gjetur tek i dyshuari,
mund të konstatojmë se përputhshmëria fizike paraqet një teknikë forenzike që mund të aplikohet
deri në një shkallë të caktuar. Përputhja e dëshmive fizike mund të përdoret nga investiguesit për
të analizuar dëshmitë në vendin e ngjarjes. Kjo donë të thotë që kërkohen aspekte shumë më të
sofistikuara të përputhjes fizike të cilat kërkojnë ekspertizë dhe trajnime të personave që e
realizojnë atë, në mënyrë që të bindin gjyqin që ti pranoj dëshmitë.
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Gjatë investigimeve të krimeve zakonisht shqyrtohet përputhja fizike e elementeve si gjurmët e
gishtërinjëve, gjurmët e kepucëve, gjurmët e gomave të automjeteve, shenjat e dorëzave, shenjat e
mjeteve, xhamat e thyer, pjesë të plastikës, dhe pjesë të shkëputura të elementeve si letra, shiritat
ose rrobat. Përputhja fizike nënkupton dy lloje të ekzaminimit që janë ekzaminimi i karakteristikve
të klasës dhe ekzaminimi i karakteristikave aksidentale (McCrery,2013).
2.9.2. Përputhja e gjurmëve të gishtërinjëve
Shkenca forenzike për gjurmët e gishtërinjëve ka një histori të gjatë. Gjurmët e gishtërinjëve
pranohen si të veçanta (unike) tek çdo person. Gjyqet shumë shpesh e pranojnë përputhjen e
gjurmëve të gishtërinjëve të konstatuar nga ekspertët si dëshmi për identifikim të identitetit përtej
dyshimit të arsyeshëm (Jain,2010).
Para paraqitjes së metodave moderne të analizave të ADN-së dhe teknologjive për skanime
biometrike për identifikimin pozitiv, gjurmët e gishtërinjëve dhe inçizimet dentale me rreze-X
ishin të vetmet mjete të besueshme të identifikimit.
Gjurmët e gishtërinjëve janë forma unike të vijave dhe rrathëve që ekzistojnë në shuplakat tona
dhe majat e gishtërinjëve që njihen si sipërfaqe plantare. Këto forma unike janë kategorizuar si
kategori dhe karakteristika që nga vitet e vona të 1800 (Dass,2016). Kategoritë dhe karakteristikat
e ndryshme që mundësojnë digjitalizimin e gjurmëve të gishtërinjëve dhe vendosjen e tyre në një
bazë të të dhënave ku mund të kërkohen kur të nevojiten. Këto karakteristika nuk ndryshojnë gjatë
tërë jetës së një personi, përveç në qoftë se dëmtohen fizikisht nga ndonjë lëndim ose shlyhen
qëllimisht. Shenjat e gishtërinjëve lidhen në objektet që preken sepse lëngjet që i prodhon trupi i
njeriut veprojnë si një ngjyrë e padukshme që ngjitet në sipërfaqet e lëmuara. Këto shenja të
padukshme zakonisht quhen gjurmët latente të gishtërinjëve dhe bëhen lehtë të dukshem kur mbi
to aplikohet një pluhur me ngjyrë.
Pluhuri i hedhur mbi gjurmët e gishtërinjëve ngjitet për lëngjet e lëshuara nga gishtat dhe tregon
pamjen e vijave dhe rrathëve që përbëjnë gjurmët e gishtërinjëve. Gjithashtu është e mundur që
gjurmët e gishtërinjëve të ekspozohen në sipërfaqet siç janë plastika, letra e thatë, ose pikturat
nëpërmes një procesi të reaksioneve kimike të lëngjeve të gishtërinjëve dhe lëngut që hedhet mbi
to, duke ndryshuar ngjyrën. Gjurmët e gishtërinjëve nganjëherë mund të jenë të dukshme kur
gishtërinjtë bartin disa materiale në një sipërfaqe tjetër siç janë ngjyra ose gjaku. Gjurmët e
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gishtërinjëve gjithashtu mund të jenë të dukshme kur personi prekë sipërfaqe të buta si janë djathi
ose masat e buta (Dass,2016).
Vijat dhe rrathët unike të gjurmëve të gishtërinjëve mund të kërkohen për identifikim në një bazë
të të dhënave të gjurmëve të gishtërinjëve të kriminelëve të njohur. Në ditët e sotme, ky lloj i
kërkimit mund të bëhet në mënyrë elektronike duke përdorë procesin e skanimit biometrik të
njohur si Automated Fingerprint Identification System (AFIS). Në rastet kur ekzistojnë vetëm
gjurmë të pjesërishme të gishtërinjëve të një të dyshuari, kërkohet një përpjekje më e madhe për
të arritur përputhjen. Në qoftë se personi që i kishte lënë gjurmët e gishtrinjëve nuk kishte të kaluar
kriminale dhe gjurmët e gishtërinjëve nuk janë në bazën e të dhënave, e vetmja mënyrë e
krahasimit është që këtij personi ti merren gjurmët e gishtërinjëve. Kur kjo të bëhet, atëherë
ekzaminimi i gjurmëve do të realizohet nga ekspertët e trajnuar për krahasimin e gjurmëve të
gishtërinjëve. Standardi i pranuar është që të gjenden së paku dhjetë pika të krahasimit që
përputhen.
Lokalizimi dhe identifikimi i gjurmëve të gishtërinjëve të të dyshuarit në vendin e krimit ose në
objektet që kanë ndërlidhje me krimin, paraqesin dëshmi të fuqishme nga të cilat gjyqi mund të
arrijë deri në përfundimin se i dyshuari në një mënyrë është ndërlidhur me krimin (Dass,2016).
2.9.3. Analizat e fijeve të flokëve dhe fijeve të fibrave
Sipas “Teorisë së Transferit të Dëshmive të Locardit”, (Petherick,2010) një person nuk mund të
jetë në vendin e krimit pa lënë ndonjë gjë aty dhe nuk mund të largohet nga vendi i krimit pa marrë
diçka me vete. Fijet e flokëve dhe fibrat tjerë e mbështësin gjithashtu këtë teori. Si qenie njerëzore
ne gjithmonë lëshojmë materiale nga trupi ynë dhe nga rrobat tona. Deri sa hyjmë në një hapësirë
të mbyllur ne lëmë disa fije floku që bien nga kokat tona, lëmë gjurmët e gishtërinjëve në objektet
që i prekim dhe lëmë fije të fibrit nga rrobat tona. Duke u larguar nga hapësirat e mbyllura ne
marrim e vete fijet e flokëve që u kanë rënë personave tjerë dhe fibra nga tepihët dhe mobilet që
preken me rrobat tona. Analiza e flokëve dhe fibrave edhe pse nuk paraqet një shkencë ekzakte,
mund të paraqes një dëshmi vërtetuese. Mostrat e flokëve mund të krahasohen me mostrat e gjetura
në vendin e krimit dhe mund të tregojnë ngjashmërinë me një shakllë të kufizuar të saktësisë. Në
qoftë se flokët janë shkulur nga personi dhe i përmbajnë indet e rrënjës së flokut, ekziston
mundësia e identifikimit nëpërmes analizave të ADN-së. Krahasimi i fijeve të flokëve dhe fibrave
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mund të thellohet pastaj me ekzaminime mikroskopike për madhësinë, ngjyrën dhe llojin e tyre në
krahasim me mostrën e krahasuar (Petherick,2010).
2.9.4. Analizat balistike
Për shkak të numrit të madh të krimeve të kryera me armë zjarri të kuptuarit e analizës balistike
është shumë e rëndësishme për investiguesit. Balistika studion lansimin dhe lëvizjen e projektilëve
të shkrepur nga një armë e zjarrit. Në shumicën e rasteve, investiguesit ballafaqohen me disa lloje
të zakonshme të armëve të zjarrit:
1. Revolet si gjysëm-automatike ose revolver;
2. Armë me tyta të gjata me një plumb të vetëm, automatike ose gjysëm automatike; dhe
3. Armët e gjuetisë më mbushje me thyerje ose me mbushje pompore.
Ekzistojnë teknikat në shkencën e balistikës që merren me aspektet e armëve të zjarrit dhe
plumbave. Pasi që krahasimi kërkon përcaktimin se a ishte një armë burim i shkrepjes së një
plumbi të panjohur, ky proces i ekzaminimit shpesh referohet si gjurmë balistike e gishtërinjëve.
Analogjia qëndron në atë që nëse një armë e caktuar ka prekur një plumb të caktuar ose një
magazinë të fishekëve, ky do të lë disa shenja unike të identifikimit ose gjurmë balistike të
gishtërinjëve (Gehl and Plecas,2016).
a) Shenjat balistike armët moderne lënë disa shenja unike në gëzhojat e plumbit dhe në vet
plumbin gjatë kalimi nëpër tytën e armës të cilat mund të shërbejnë për identifikimin e
armës nga e cila është shkrepur plumbi.
b) Analiza e trajektorës, Përveç gjurmëve balistike është edhe një fushë balistike që njihet si
analizë e trajektorës. Trajektorja e plumbit paraqet rrugën nga koha kur plumbi e lëshon
tytën e armës deri në pikën ku përfundimisht e humb enegjinë e marrë nga djegia e barotit
dhe kalon në gjendje të qetësisë. Lëvizja e plumbit mund të jetë shumë e shkurtër, sikurse
psh. në rasin e të qëlluarit nga afërsia ose mund të jetë shumë e gjatë që është shkrepur nga
një largësi e madhe, sikurse psh. në rastin gjuajtjes me snajper.
2.9.5. Analiza e gjurmëve të gjakut
Analiza e gjurmëve të gjakut, paraqet një specializim relativisht të ri forenzik. Qëllimi i kësaj
analize është përcaktimi i ngjarjeve në të cilat kishte gjakëderdhje. Kjo arrihet duke ekzaminuar
me kujdes shpërndarjen e gjakut brenda vendit të krimit. Studimet kanë treguar se kur gjaku ka
rrjedhje gjatë një sulmi, mund të pritet një shpërndarje e caktuar e gjakut. Për shembull, një person
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i goditur me shkop të besjbollit fillon të rrjedh gjak dhe ky gjak do të filloj të shpërndahet me
spërkala të gjakut në formë të caktuar në drejtimin e goditjes në pjesën e prapme të viktimës. Këto
spërkala të gjakut tregojnë drejtimin që është goditur viktima. Gjaku i viktimës gjithashtu mund të
shpërndahet në drejtimin e ngritjes të shkopit së bejzbollit për të bërë goditjen e ardhshme. Ky gjak
do të shpërndahet në drejtimin lartë për shembull në mure, në tavan etj. Kalkulimi se sa goditje
janë bërë shihet nga numri vrushkujve të spërkalave të gjakut prapa viktimës apo prapa sulmuesit.
Analiza e spërkalave të gjakut mund të ndihmoj në rekonstruktimin e ngjarjes kriminale (Gehl and
Plecas,2016).
2.9.6. Analizat e ADN-së
ADN, ose acidi deoksiribonuleik, është një molekulë që ruan vulën gjenetike të zhvillimit,
funksionimit dhe reprodukimit të organizmave të gjallë. Si i tillë ai është bartës i informatave të
veçanta gjenetike dhe karakteristikave të trashëguara të qelizave nga të cilat janë formuar
organizmat e gjallë. Përveç në rastin e bineqëve identik, profilet e ADN-së të çdo organizmi të
gjallë janë unike dhe dallojnë nga organizmat tjerë të të njëjtit lloj. Ekzistojnë disa raste të rralla
kur një person mund të ketë dy lloje të dallueshme të ADN-së, i njohur si Chimera (Rogers,2016)
kur embrionet binjake paternale bashkohen gjatë shatëzanisë, ose në rastet kur transplatimi i palcës
së kurrizit mundëson prodhimin e palcës të ADN -së në gjakun e pranuesit. Në këto raste të rralla,
një person mund të testohet për dy profile të ndryshme të ADN-së (Rogers,2016).
Tek qeniet njerëzore krahasimi i ADN-së mundëson probabilitet të lartë të përputhjes ndërmjet
substancave të dekompozuara dhe personit që i kanë takuar ato. Substancat e trupit që përmbajnë
qeliza si gjaku, sperma, lëngjet seminale, pështyma, lëkura dhe bile edhe rrënjët e flokëve, shpesh
mund të krahasohen dhe përputhen me pronarin e tyre me një saktësi të lartë statistikore te
krahasimit (Lindsey,2003). Nganjëherë, edhe substancat shumë të vjetra te trupit si gjaku i tharë
ose, pështyma e tharë, ose njollat seminale, mund të analizohen për përfitimin e profilit të ADNsë.
Analizat e ADN-së u kanë mundësuar investiguesve ri-ekzaminimin e dëshmive dhe shfajësimin
e personave të dënuar dhe të burgosur gabimisht për krime (Macrae,2015).
ADN paraqet një mjet të fuqishëm për investiguesit dhe mund të aplikohet në çdo kohë kur ndonjë
material i dekompozuar të gjendet në vendin e krimit. Edhe një sasi e vogël materiale paraqet

56

material të mjaftueshëm për krahasimin e ADN-së. Është shumë e rëndësishme që janë formuar
bazat e të dhënave për ADN-në për kriminelët e njohur dhe për krimet e pazgjidhura për Ameriken
e Veriut (Royal Canadian Mounted Police,2006). Kur një person dënohet për një krim të caktuar,
atij i merret ADN-ja dhe futet në këtë bazë të të dhënave.
2.9.7. Patologjia forenzike
Patologjia forenzike është procesi i përcaktimit të shkakut të vdekjes duke e ekzaminuar trupin e
të vdekurit gjatë procesit të autopsisë. Autopsia zakonisht realizohet në departamentin e patologjisë
në spitale. Në rastet e vdekjeve të dyshimta investiguesit policor do të jenë prezent gjatë autopsisë
për të grumbulluar informatat, bëjnë fotografi, marrin dëshmitë e natyrës jo-medicinale si rrobat,
pjesë të plumbave dhe gjësendeve që mund ta identifikojnë trupin. Këto gjësende përfshijnë
dokumentet personale, gjurmët e gishtërinjëve dhe mostra e ADN-së.
Gjatë autopsisë patologët forenzik bëjnë ekzaminimin e kujdesshëm të pjesëve të ndryshme të
trupit duke analizuar dhe dokumentuar ato për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Në fazën e parë të
autopsisë, patologët ekzaminojnë lëndimet e jashtme dhe treguesit e traumave të cilat mund të kenë
shkaktuar vdekjen. Në këtë fazë të ekzaminimit, patologët do të llogarisin kohën e vdekjes duke i
vrojtuar dëshmitë e katër indikatorëve të zakonshëm post-mortem (pas- vdekjes). Këta indikatorë
janë temperatura e trupit, shkalla e rigor mortis, njollat post-mortem dhe shkalla e dekompozimit.
a) Algor Mortis është emërtimi shkencor për humbjen e temperaturës së trupit pas vdekjes,
kohë e cila nganjëherë mund të përdoret për llogaritjen e kohës pas vdekjes që mund
përdoret për llogaritjen e kohës së vdekjes (Guharaj,2003). Kjo teknikë është e besueshme
për rastet kur ekzaminimi i trupit të vdekur bëhet brenda 24 orësh nga momenti i vdekjes.
Kjo metodë e llogaritjes së kohës së vdekjes mund të ndyshoj dukshëm varrësisht nga
variablat e mundëshëm:
b) Rigor mortis është term që përdoret për të përshkruar ngurtësimin e muskujve pas vdekjes.
Një trup i vdekur do të kaloj nga kushtet e muskujve të liruar në gjendjen kur muskujt
bëhen të ngurtë që shkakton që i tërë trupi të merr pozitën e ngurtësuar. Pas ngurtësimit,
muskujt eventualisht mund të lirohen persëri. Në tempertura normale të dhomës, ky
ngurtësim i muskujve dhe lirimi i sërishëm i tyre ka një kohë të parashikueshme prej
përafërsisht 36 orësh. Gajtë këtij procesi ngurtësimit i muskujve zgjatë përafërsisht 12 orë,

57

trupi mbetet i ngurtësuar 12 orë dhe progresivisht bëhet përsëri i liruar në 12 orët e
ardhëshme (Guharaj,2003).
c) Njollat post-mortem i referohen zbehjes ose marrjes së ngjyrës të lëkurës të trupit të vdekur
pasi që qelizat e gjakut kullohen në pjesët të ulëta të trupit për shkak të gravitetit. Kjo
zbehje e ngjyrës do të paraqitet përgjatë tërë pjesës së poshtme të trupit; megjithatë, në
vendet ku pjesët e trupit janë në kontakt me dyshemenë ose me objektet tjerat të forta, trupi
shtypet dhe ngjyra e lëkurës nuk do të paraqitet në këtë pjesë. Njollat paraqiten në ngjyrë
të kuqe-ngjyrë vjollce, dhe fillojnë të shihen brenda një ore nga vdekja dhe bëhen më të
theksuara brenda 4 orësh. Brenda 4 orëve të para, njollat nuk janë të fiksuara dhe në qoftë
se trupi lëvizet gjaku do të çvendoset dhe njollat do të paraqiten në pjesët e trupit që janë
në pozitën më të ulët. Në shumicën e rasteve, këto njolla bëhen të fiksuara ndërmjet 12 dhe
24 orësh. Në bazë të kësaj këto njolla mund të konsiderohen si indikatorë se në çfarë pozite
ishte lënë trupi në kohën e vdekjes. Është e rëndësishme të theksohet se në qoftë se trupi
është gjetur me njolla post-mortem që nuk janë në pjesën më të poshtme të trupit mund të
konkludohet se trupi ishte lëvizur ose ishte ri-pozicionuar në periudhën12 deri në 24 orëshe
kur formohet njolla (Cox,2015).
Kur vërehet prania e njollave kufomore në shpinë, ndërsa kufoma është e kthyer përmbys
dhe nuk ekzistojnë aty shenja të tjera, atëherë lë të kuptohet se kufoma është bartur nga një
vend tjetër. Lidhur me përcaktimin e vendit se ku ka gjetur vdekjen viktima është edhe
përcaktimi i pozicionit të saj në momentin e ndodhjes së ngjarjes, gjë që arrihet mbi bazën
e gjurmëve dhe të pozicionit të dëmtimeve në trupin e viktimës, Mensur Morina (2018)
d) Dekompozimi paraqet indikatorin e fundit të cilin patologu mund ta vështroj për të
llogaritur kohën e vdekjes. Nganjëherë, trupat e personave të vdekur nuk zbulohen në
kohën kur mund tu matet temperatura e trupit, rigor mortis, ose indikatorët e hershëm të
jetës për të llogaritur me saktësisht kohën e vdekjes. Në këto raste, vlerësimi i shpejtësisë
së dekompozimit bëhet shumë i rëndësishëm. Dekompozimi fillon në momentin që trupi
është i vdekur. Për shkak të ndikimeve të kushteve klimatike të nxehtësisë dhe të ftohtit
ekstrem, shenjat e dukshme të dekompozimit do të bëhen të dukshme brenda 36 deri 48
orëve pas vdekjes (EnkiVillage,2017). Këto shenja përfshijnë fryerjen e trupit dhe zbehjen
e lëkurës në formë të rrjetit të marimangës përgjatë sipërfaqes ku ndodhen enët e gjakut.
Kur kufoma vazhdon me dekompozimin, fillon hapja e lëkurës dhe fluidet e trupit fillojnë
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të shpërderdhen. Në fazat e përparuara të dekompozimit, kufoma nuk mund të identifikohet
sipas njohjes faciale dhe identiteti mund të përcaktohet vetëm me analizat e ADN-së ose
nga regjistrimet dentale.
2.9.8. Analizat kimike
Ekziston një brez i gjerë i materieve kimike që mund të gjenden në vendin e krimit që mund të
shërbejnë për zbardhjen e krimit. Përveç analizave të përgjithshme kimike ekzistojnë disa nënfusha për analiza në rast të:
1. Akcelerantëve të përdorur në krimet e shkaktuara me arsen;
2. Analizat e mjeteve eksploduese në rastet krimeve konvencionale dhe krimeve terroriste;
3. Kemikateve toksike dhe agjentëve biologjik të përdorura në rastet e vrasjeve, neglizhencës
industriale dhe terrorizmit;
4. Analizat e substacave narkotike në rastet e vdekjeve nga mbidozat dhe trafikimit të
substabcave narkotike; dhe
5. Analizat e mbetjeve nga shkrepjet e armëve të zjarrit (Gehl and Plecas,2016).
2.9.9. Arkeologjia Forenzike
Arkeologjia forenzike si një diciplinë e re forenzike, shfrytëzon metodat arkeologjike për
ekshumimin e vendeve të krimit nga ana e ekspërtëve, duke përfshirë edhe kufomat. Këta ekspert
të forenzikës janë të trajnuar që të bëjnë eskavimin metodologjik dhe të regjistrojnë gjetjet e
gërmimeve të tyre. Ata mund të dokumentojnë dëshmitë sikur që janë mbetjet mortore, armët dhe
gjërat tjera që mund të jenë relevante për zbardhjen e një ngjarje kriminale. Arkeologët forenzik
zakonisht punojnë në bashkëpunim me ekspertët e forenzikës për ADN, përputhshmërinë fizike,
entomologji, dhe odontologji gjatë ekzaminimit të dëshmive (Gehl and Plecas,2016).
2.9.10. Entomologjia forenzike
Entomologjia forenzike paraqet një fushë shumë të ngushtë të shkencës forenzike që fokusohet në
ciklin jetësor të insekteve që zhvillohen në kufoma. Kur një kufomë të jetë dekompozuar, sfidë për
investiguesit nuk është vetëm identifikimi i kufomës por edhe përcaktimi i kohës së vdekjes.
Ekspertët e entomologjisë e përcaktojnë kohën e vdekjes së një kufome të dekompozuar duke u
bazuar në fazat e ciklit jetësor të insekteve që jetojnë në kufoma. Nga cikli jetësor i insekteve në
kufomat e dekompozuara entomologët shpesh mund të kalkulojnë kohën relative të vdekjes së
viktimës (Gehl and Plecas,2016).
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2.9.11. Odontologjia forenzike
Odontologjia fornzike në esencë paraqet dentikën forenzike dhe përfshinë analizën e aspekteve të
ndryshme të dhëmbëve për nevoja të investigimeve (Dr.Leung 2008). Që nga paraqitja e rrezeve
X në dentikë, regjistrimet dentale janë bërë burim i besueshëm për krahasimin e të dhënave për
identifikimin e kufomave që janë shumë të dëmtuara ose të dekompozuara dhe të cilat nuk mund
të identifikohen me mënyra tjera. Zhvillimi i ADN-ve dhe mundësia që nëpërmes tyre të
identifikohen kufomat shumë të dëmtuara ose të dekompozuara, identifikimi nëpërmes
regjistrimeve dentale e ka humbur rëndësinë kritike. Edhe në kufomat më të dëmtuara dhe më të
dekompozuara, dhëmbët mund të ruajnë ADN-në e materialeve të mbetura brenda dhëmbëve dhe
mund të jenë burim i besueshëm i dëshmive për identifikimin post-mortem (Gaytmenn,2003).
Përveç identifikimit të kufomave, odontologjia forenzike nganjëherë mund të ofroj investiguesve
asistencë për përcaktimin e identitetit të një të dyshuari në bazë te gjurmëve të kafshimit. Ky
krahasim bëhet duke ekzaminuar fotografitë e kafshimit tek viktima ose në një objekt dhe
kafshimit të të dyshuarit në një material dental. Edhe pse krahasimi i kafshimit praktikohet për më
shumë se pesëdhjetë vite, mbetet pikëpyetje besueshmëria e saktësisë të përputhjes së kafshimit të
të dyshuarit me kafshimin e gjetur tek viktima ose në objekte të ndryshme (Giannell,2007).
2.9.12. Inxhinieria forenzike
Inxhinieria forenzike është një lloj inxhinierie investiguese që ekzaminon matrialet, strukturat, dhe
pajisjet mekanike për të dhënë përgjigje në një brez të gjerë të pytjeve. Përdorimi më i shpesht
është tek fatkeqësitë në komunikacion, ku inxhinierët e forenzikës llogarisin shpejtësinë e lëvizjes
së automjetit dhe shkallën e dëmtimit.
Teknikat e inxhinierisë forenzike mund të ekzaminojnë dhe dokumentojnë dinamikën e
fatkeqësive në komunikacion dhe të konstatojnë se si ka ardhë deri te fatkeqësia (Gehl and
Plecas,2016).
Në rastin e shembjeve të ndërtesave, inxhinierët e forenzikës mund të realizojnë analiza për të
përcaktuar shkaqet shembjes dhe në rastin e eksplodimeve të qëllimshme terroriste, këto mund të
përcaktojnë vendin se ku është vendosur pajisja eksploduese etj.
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2.9.13. Profilizimi kriminal
Profilizimi kriminal, që gjithashtu referohet edhe si profilizimi psikologjik, paraqet studimin e
sjelljeve kriminale në mënyrë që të formohet profili më i mundshëm social dhe psikologjik i
personit që mund ta ketë kryer krimin duke u bazuar në veprimet e kriminelëve të njohur të cilët
kishin kryer këso lloj krimesh në të kaluarën (Royal Canadian Mounted Police,2015). Profilizimi
kriminal bazohet në informatat nga shumë burime, duke përfshirë statistikat kriminale historike të
kriminelëve të njohur. Përveç këtyre bëhet grumbullimi i informatave për kriminelët e krimeve të
rënda dhe modus operandi të tyre. Ky lloj i informatave mund të ofroj detale si preferencat për
përzgjedhjen e viktimave, marrjen e trofeve, mënyrat e kryerjes së krimit, mënyrat e torturimit,
mjetet me të cilat kryhet krimi etj. Nga informata e grumbulluara për një numër të madh te
kriminelëve, profilizuesit e kriminelëve në bashkëpunim me investiguesit e krimeve dhe duke u
bazuar në të dhënat e grumbulluara, formojnë përshkrimin dhe karakteristikat e kriminelëve te
mundëshëm.
Për investiguesit, ky lloj i profilziimit mund të jetë i dobishëm në fokusimin e investigimeve në
personin më të mundëshëm. Si mjet për realizimin e këtyre teknikave të profilizimit nga viti 1990,
në Amerikën Veriore është në përdorim baza e të dhënave e njohur si Violent Crime Linkage
Analysis System (ViCLAS). Ky sistem përmban sjelljet e të dënuarëve për krime të rënda si dhe
kryerësit e veprave penale seksuale si dhe një numër të krimeve të pazgjedhura, me qëllim te
dokumentimit të llojeve të krimeve në një bazë të të dhënave që mund të krahasohen dhe përputhen
me profilizimin e kriminelëve (Royal Canadian Mounted Police,2015).
2.9.14. Profilizimi gjeografik
Profilizimi gjeografik është i ngjashëm me profilizimi psikologjik në atë që kërkon që të fokusohet
në përcaktimin e kriminelëve duke u bazur në të dhënat e grumbulluara për veprat kriminale në të
kaluarën. Për dallim nga profilizimi psikologjik, profilizimi gjeografik fokusohet në mënyrë
specifike në atë se ku mund të jetë vendbanimi i të dyshuarit në raport me vendin e krimeve të
kryera (Rossmo,1987).
Në vitet 1980, police Detective Inspector Kim Rossmo kishte zhvilluar një formulë matematike që
shënonte fillimin e një shkence të re forenzike që quhet profilizimi gjeografik. Formulën e tij Dr.
Rossmo e kishte bazuar në obzervimet se kriminelët në përgjithesi dhe zakonisht jetojnë në afërsi
të vendit që ata e përzgjedhin për të kryer një krim (Rossmo,1987). Duke aplikuar këtë metodë, në
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rastet kur kriminelët dyshohen për kryerjen e disa krimeve serike është mundur që nga ana e
profilizuesit gjeografik të përcaktohet se ku jeton ky i dyshuar.
2.9.15. Analiza forenzike e të dhënave
Në botën e sotme digjitale, dëshmitë e veprimeve kriminale shpesh mund të gjenden në formë të
të dhënave digjitale. Grumbullimi i të dhënave nga telefonat celular si dëshmi për një konspiracion
kriminal ose mesazhet e dërguara me përmbajtje pornografike të të miturve, të gjitha këto kërkojnë
një nivel të lartë të njohurive të specializuara teknologjike për grumbullimin, ruajtjen dhe
analizimin e këtyre dëshmive. Disa krime si vjedhja e idetitetit elektronik dhe vjedhja e parave në
bankë, paraqesin krime plotësisht digjitale, dhe për zbulimin e tyre nevojitet angazhimi i
ekspertëve në disa fusha teknologjike. Investiguesit e zakonshëm duhet vetëm te dijnë se si duhet
ruajtur dëshmitë digjitale dhe ku mund të gjenden ato dhe nuk duhet të provojnë që ti përpunojnë
ato pa prezencën e ekspertëve (Gehl and Plecas,2016).
2.9.16. Analiza forenzike e dokumenteve
Analiza forenzike e dokumenteve zakonisht realizohet nga ana e ekzaminuesve forenzik të
certifikuar të dokumenteve si kontraktorë të pavarrur ose si të punësuar në laboratoret shtetërore.
Më së shpeshti këta merren me investigimet e mashtrimeve ku këta specialist ekzaminojnë
testamentet, tapitë e pronave, kontratat, vulat, çeçet e bankave, kartelat e identifikimit,
dorëshkrimet dhe dokumetet nga aparatet fotokopjuese, makinat e faksit, dhe shtypësat. Këto
dokumente shpesh ekzaminohen për autentifikimin tyre si dokumente origjinale ose të rrejshme
kur kërkohet që të dëshmohet një mashtrim. Gjithashtu nganjëherë kërkohet autentifikimi i
nënshkrimit ku ekzaminuesi mund te përcaktoj duke krahasuar nëshkrimin origjinal me nëshkrimin
e pretenduar. Ekspertët e forenzikës gjithashtu mund të thirren në rastet e letrave kërcenuese për ti
analizuar ato për të bërë ndërlidhjen me personin e dyshuar, (Gehl and Plecas,2016).
2.9.17. Sektori forenzik i identifikimit
Sektori forenzik i identifikimit përbëhet nga specialistët kulminant që zakonisht punojnë në një
agjencion të caktuar policor. Zakonisht këta specialist janë zyrtar policor me përvojë të madhe të
cilët kanë marrë trajnime forenzike në ekzaminimin e fotografive, gjurmëve te gishtërinjëve,
përputhjen fizike, grumbullimin e dëshmive dhe menaxhimin e vendit të krimit. Puna e zakonshme
e sektorit të identifikimit përfshinë pjesëmarrjen në vendin e krimit dhe realizimin e ekzaminimeve
me përdorimin e pluhurit special për gjurmët e gishtërinjëve, ndriçimit ultraviolet për zbulimin e
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gjurmëve të gishtërinjëve, gjurmëve të këpucëve, shenjave të mjeteve e bile edhe lëngjeve të trupit
që nuk mund të shihen me sy. Kur të jenë gjetur dëshmi e këtij lloji, këta specialist janë në gjendje
ti regjistrojnë, ruajnë dhe rekonstruktojnë ato nëpërmes fotografimeve dhe mjeteve speciale për
marrjen e këtyre dëshmive nga siperfaqet ku janë lënë (Gehl and Plecas,2016).
2.9.18. Laboratorët për detektimin e krimeve
Laboratorët për detektimin e krimeve ofrojnë një brez të gjerë të specializimeve duke përfshirë
laboratorët:
1. Biologjik – Krahasimi i lëngjeve trupore të të dyshuarit dhe viktimës dhe fijeve të flokëve;
më së shpeshi analizat e ADN-së;
2. Kimik – Identifikimin e substancave jo-biologjike të gjetura në vendin e krimit si xhamit,
lëngjeve, lëndëve djegëse dhe substancave eksploduese;
3. Toksikologjik – Ekzaminimi i lëngjeve trupore për të përcaktuar nivelin e alkoolit në trup
dhe nivelin e intoksinimit me gazna helmuese;
4. Për ekzaminimin e dokumenteve – Analizat e dokumenteve për të përcaktuar autencitetin
e tyre;
5. Për ekzaminimet balistike të armëve të zjarrit – Përputhjen e gëzhojave, gjurmëve të armës,
plumbave të shkrepur dhe përcaktimin e trajektores së plumbave;
6. Për ekzaminimin e shenjave të mjeteve – Krahasimin e shenjave të mjeteve të përdorura
në një ngjarje kriminale.
2.10. INVESTIGIMET E KRIMEVE NË KOSOVË
Spas Ligjit për Policinë e Kosovës, Policia e Kosovës funksionon nën autoritetin e Ministrit të
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e Drejtorit të Përgjithshëm
të Policisë. Autoriteti i ministrit nuk përfshinë menaxhimin operacional të policisë. Drejtori i
përgjithshëm i raporton dhe i përgjigjet drejtpërdrejt ministrit për administrimin dhe menaxhimin
e policisë. Drejtori i përgjithshëm bashkëpunon me ministrin dhe i ofron informata dhe raporte atij
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
Policia organizohet në nivel qendror dhe lokal. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, është niveli
qendror përgjegjës për tërë Republikën e Kosovës. Niveli lokal përfshin Drejtoritë Rajonale të
Policisë, përgjegjëse për rajonet e përbëra me komunat e caktuara, stacionet policore që janë
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përgjegjëse për policinë lokale në secilën komunë dhe nënstacionet policore, përgjegjëse për
policinë lokale brenda zonave të caktuara të një komune.
Stacionet Policore themelohen në secilën komunë, ndërsa juridiksioni territorial i stacionit policor
është i njëjtë me kufijtë e komunës të përcaktuar me ligj Ligji për Policinë, (2012).
Për shkak të obstruksioneve të shkaktuara nga ana e Serbise, Kosova ende nuk ka arritur të
anëtarësohet në asosiacionet ndërkomëtare të policisë si Interpoli, Europoli etj. Megjithatë, Kosova
është përfshirë në iniciativën regjionale të hetimeve të krimeve ndër-kufitare për Evropën Juglindore, ku përfshihet edhe formimi i grupeve të përbashkëta hetimore ndërmjet shteteve .
Sipas ligjit mbi policinë e Kosovës një nga detyrat themelore të policisë është edhe investigimi i
veprave penale dhe identifikimi dhe ndalimi ose arrestimi kryersëve të këtyre veprave. Këto
veprime ndërmerren gjithashtu në perputhje me Kodin Penal të Kosovës dhe Kodin e Prodcedurës
Penale. Në rastet kur hetimi i krimit kërkon njohuri specifike, policia e Kosovës e ka në dispozicion
Agencinë e Kosovës për Fornzikë Ligji për Policinë, (2012).
Pas lufte, gjatë viteve 2000-2005 forenzika ishte konsoliduar në kuadër të administratës së
UNMIK-ut, e organizuar në nivel qendror dhe lokal, kryesisht e udhëhequr nga policia e UNMIKut. Në vitin 2005 fillon të funksionojë laboratori i forenzikës në kuadër të Policisë së Kosovës.
Në vitin 2010 Forenzika e Kosovës pësoj një ndryshim thelbësorë. Laboratori Policisë për
Forenzikë u shndërrua në Agjenci të pavarur ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të
Brendshme.
Në vitin 2011 hyri në fuqi Ligji për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë. Ky vit pa dyshim
konsiderohet viti i fillimit dhe vendosjes së infrastrukturës ligjore për forenzikën e Kosovës.
Agjencia e Kosovës për Forenzikë është institucioni përgjegjës për ofrimin e paanshëm, të
analizave objektive shkencore forenzike Ligji për Policinë, (2012).
Në vitin 2015 Agjencia e Kosovës për Forenzikë akrediton pesë laboratorët e saj ne fushën e ADNsë/Serologjisë, Kimisë/drogave, daktiloskopisë dhe traseologjisë, balistikës dhe dokumente dhe
dorëshkrime, ndërsa është në proces edhe të akreditimit të laboratorëve tjera si: Laboratori për
eksplozivë dhe zjarr vënie, ekzaminim të kompjuterëve etj.
Agjencia e Kosovës për Forenzikë përbëhet nga departamentet vijuese Ligji për Policinë, (2012):
DEPARTAMENTI PËR TRASEOLOGJI FORENZIKE
1. Divizioni për Administrimin e Provave
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2. Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë
3. Divizioni (Laboratori) i Balistikës
4. Divizioni(Laboratori) i Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve
DEPARTAMENTI PËR KIMI DHE BIOLOGJI FORENZIKE
1. Divizioni (Laboratori) i ADN-së dhe Serologjisë
2. Divizioni (Laboratori) për Analiza Kimike te Narkotikeve dhe
3. Divizioni (Laboratori) për Analiza te Zjarrëvënieve, Eksploziveve dhe Grimcave te Barotit
DEPARTAMENTI PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE – FORENZIKE
1. Divizioni për Ekzaminim të Kompjuterëve
2. Divizioni për Ekzaminim të Fotografive, Audiove dhe Zërit.
Agjencia e Kosovës për Forenzikë ka të akredituar pesë (5) Laboratorë/divizione sipas standardeve
ndërkombëtare SK EN ISO/IEC 17025:
1.
2.
3.
4.
5.

Akreditimi i Divizionit (Laboratorit) për Analiza Serologjike dhe ADN-së.
Akreditimi i Divizionit (Laboratorit) për Analiza Kimike të Narkotikëve.
Akreditimi i Divizionit (Laboratorit) të Balistikës.
Akreditimi i Divizionit (Laboratorit) të Daktiloskopisë & Traseologjisë.
Akreditimi i Divizionit` (Laboratorit) të Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve .

2.11. DISA RASTE TË STUDIMIT
Në vazhdim do të japim disa raste nga më të njohurat në lëminë e investigimeve të krimit
2.11.1. Rasti Lindbergh
Me datën 1 Mars 1932, në Hopewell të New Jersey, ishte kidnapuar djali një vjeç e gjysmë i
aviatorit të famshëm Charles Lindbergh, i cili i pari kishte fluturuar përtej Atlantikut me airoplan
njëmotorësh. Kidnapimi kishte ndodhur ndërmjet orës 08 dhe orës 10 të mëngjesit. Menjëherë
ishte informuar policia e Hopewell dhe policia shtetërore e New Jersey.
Lindbergh i kishte informuar investiguesit se në kohën e kidnapimit ai dhe gruaja e tij ishin në
shtëpi dhe se rreth orës 09 e 15 kishin dëgjuar një zhurmë të vogël që kishte ardhur nga kuzhina,
por që nuk i kishin dhënë rëndësi(Fisher 1994,Waller,1961).
Gjatë shikimit të vendit të ngjarjes ishin gjetur gjurmë të këpucëve në dheun e butë nën dritaren e
dhomës ku flinte bebja, por policia nuk e kishte parë të arsyeshme që ti maste këto gjurmë, ti
fotografonte ose ti kopjonte me plastelinë. Përafërsisht 100 yard nga shtëpia policia kishte gjetur
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disa shkallë të drurit që ishin në tri pjesë. Si dukej këto shkallë ishin përdorur për të hyrë në dhomën
e bebes.
Gjatë kërkimit të dhomës së bebes ishte gjetur një zarfë me një letër ku shkruante:
Bëj gati 50000 dollarë nga të cilat 25000 dollarë në bankënota prej 20 dollarësh, 15000 dollarë në
bankënota prej 10 dollarësh dhe 10000 dollarë në bankënota prej 5 dollarësh. Ju tërheqim vërejtjen
se nuk guxoni ta informoni policinë dhe publikun. Fëmija është në gjendje të mirë (me gabime
drejtëshkrimore me akcent gjerman) (Fisher 1994,Waller,1961).
Në pjesën e poshtme të letrës ishin vizatuar tre rrathë dhe ishin të shpuara tri vrima.
Një javë pas kidnapimit një njëri me emrin Jon F. Condon kishte publikuar një letër ne Bronx
Home Newspaper, ku ofronte ndërmjetesimin ndërmjet kidnapuesit dhe Lindbergut. Për këtë u
dakorduan edhe kidnapuesi edhe Lindbergu (Fisher 1994,Waller,1961).
Si ishte udhëzuar nga kidnapuesi, Condon e kishte njoftuar kidnapuesin që paratë ishin të gatshme
për dorëzim. Me 12 Mars 1932, Condon kishte pranuar udhëzime të shkruara që i kishte sjellur një
taksist për vendin e dorëzimit të parave, që ishte në disa varreza. Condon i kishte përcjellur
udhëzimet dhe ishte takuar me kidnapuesin e supozuar. Condon i kishte thënë kidnapuesit se nuk
mund ti jepte paratë pa e parë beben. Condon më vonë i kishte treguar policisë se kidnapuesi i
kishte thënë se quhej John dhe fliste me një akcent gjerman. Me 14 mars ishte pranuar letra e dytë
ku kërkohej rritja e shumës për 20000 dollarë.
Me 2 Prill 1932 Condon ishte takuar prap me kidnapuesin në disa varreza tjera për të bërë
shkëmbimin e parave dhe fëmijës. Me udhëzimin e Byrose Federale të Thesarit, ishte bërë
regjistrimi i të gjitha bankënotave. Në këtë takim, Condon i kishte dhënë paratë Johnit dhe ishte
udhëzuar se bebja ndodhej në një barkë në një vend të caktuar. Barka e përshkruar ishte gjetur por
bebja nuk ishte në të. (Fisher 1994,Waller,1961).
Me 14 maj 1932 ishte gjetur trupi i pajetë i bebes, pesë majle larg nga shtëpia e Lindbergut. Trupi
i bebës ishte dekompozuar mjaft shumë. Autopsia kishte treguar se bebja kishte vdekur nga një
goditje në kokë sipas të gjitha gjasave kishte rënë me kokë nga lartësia në kohën e kidnapimit. Në
këto momente dëshmia kryesore ishin shkallët e gjetura, mirëpo nuk kishte të dyshuar.
Fillimisht ishte dyshuar në të punësuarit në mirëmbatjen e shtëpisë. Duke mos pasur tjetër të
dyshuar, investiguesit ishin koncentruar tek shërbëtorja Violet Sharp e cila nuk ishte një alibi të
qartë për kohën e kidnapimit. Nga presioni psiqik i policisë, Sharp kishte bërë vetëvrasje duke pirë
një materie kimike helmuese. Më vonë policia kishte konstatuar se natën e kidnapimit ajo kishte
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qenë në një takim me një njeri tjetër edhe pse ishte e martuar me një punëtor i cili poashtu punonte
për Lindbergun. Edhe Condon gjithashtu konsiderohej i dyshuar, mirëpo pas hetimeve intensive
ishte kontatuar se ai nuk ishte i përfshirë. Kishin filluar kritikat kundër policisë për ngadalësinë e
përparimit të investigimeve për atë që tashmë quhej rasti i shekullit. Në atë kohë u angazhau edhe
FBI pas kalimit në Kongres të ashtuquajturit ligji i Lindbergut, i cili kidnapimin e konsideronte
krim federal(Fisher 1994,Waller,1961).
Në mesin e vitit 1934, disa qeqe të rastësishme ishin paraqitur në zonat e New York dhe New
Jersey. Policia kishte regjistruar qeqet por kjo nuk bënte shumë punë, investigimet nuk dhanë
rezultat. Me 15 shtator 1934, një person që punonte në një pompë benzine kishte përshkruar një
individ me akcent gjerman që kishte blerë benzinë për 9.98 dollarë dhe që kishte paguar me
bankënotë prej 10 dollarësh dhe kishte regjistruar numrin e tabelës së automjetit. Policia kishte
konstatur se bankënota ishte njëra nga bakënotat e regjistruara. Investigimet kishin zbuluar se
numri i regjistrimit të automjetit i përgjigjej një Dodge të vitit 1930 me ngjyrë të kaltërt me katër
dyer që ishte pronësi e Richard Hauptman, një tridhjet e pesë vjeçari me prejardhje Gjermane.
Policia kishte hyrë në banesën e tij dhe gjatë bastisjes së tij kishte gjetur edhe një bankënotë prej
10 dollarësh që ishte e regjistruar. Më tutje policia kishte gjetur 14000 dollarë të bankënotave të
regjistruar në garazhën e të dyshuarit(Fisher 1994,Waller,1961). Gjatë bastisjes së mëvonshme
policia kishte konstatuar se mungon një tra i drurit që i përgjigjej drurit nga i cili ishin të ndërtuara
shkallët e perdorura gjatë kidnapimit. Në bazë të këtyre dëshmive, Richard Hauptman ishte
arrestuar dhe akuzuar për kidanpimin dhe vrasjen e Charles A. Lindberg Jr.
Gjatë gjykimit i cili në kohën e zhvillimit ishte quajtur gjykimi i shekullit dhe prokuroria aktakuzën
e bazoi në pesë dëshmitë kritike:
1. Paratë e gjetura në garazhën e Hauptman ishin paratë e regjstruara që ishin paguar nga ana
e Lindbergut
2. Trari që mungonte në shtëpinë e Hauptman përputhej me shkallët e gjetura në vendin e
krimit
3. Dorëshrimi në letrat e dërguara përputhej me dorëshkrimin e Hauptman
4. Raportet e dëshmitarëve të cilët e kishin parë Hauptmann në afërsi të shtëpisë së Lindbergut
natën e kidnapimit
5. Condon e kishte identifikuar Hauptman si njeriun të cilin e kishte takuar me emrin John
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Ishte fakt se Hauptman kishte lëshuar punën pak ditë pasi i ishin paguar të hollat nga ana e
Condonit dhe se numri i telefonit të Condonit ishte gjetur i shkruar në murin e kuzhinës së tij dhe
këto fakte gjithashtu ishin përdorë gjatë gjykimit.
Mbrojtja ishte përpjekur të sfidoj disa nga këto dëshmi duke pretenduar se të hollat i ishin dhënë
Hauptmanit nga një biznes në Gjermani në vitin 1933 etj.
Pas njëzet e nëntë seancave gjyqësore, dëshmimit të 162 dëshmitarëve dhe paraqitjës së 381
dëshmive fizike, rasti i ishte dhënë për vendosje jurisë. Pas dymbëdhjetë orësh juria ishte kthyer
me verdiktin, fajtor. Richard Hauptman ishte dënuar me vdekje dhe ishte ekzekutuar në karrige
elektrike me 3 prill 1936 (Fisher 1994,Waller,1961).
2.11.2. Raste të profilizimi kriminal
Profilizimi kriminal definohet në mënyra të ndryshme dhe njihet me emërtime të ndryshme si
profilizimi psikologjik, profilizimi i krimineleve, analiza e krimit, analiza e vendit të krimit, dhe
profilizimi socio-psikologjik.
Profilizimi kriminal bazohet në ngjashmëritë e llojit të krimit të kryer dhe që karakteristikat e
vendit të krimit mund të shpien në karakteristikat e kryerësit të krimit. Sjellja ndihmon në
parashikimin e personalitetit dhe motiveve te krimit. Prandaj elemente që kërkohen në vendin e
krimit nga një profilizues janë ato që e orientojnë drejtë definimit të personalitetit të kryeresit të
veprës kriminale.
Ne vitin 1888 kishin ndodhur disa vrasje në zonën e Whitechapel në Londrën Lindore. Ndërmjet
31 gushtit dhe 9 nëntorit 1888, ishin vrarë pesë prostituta dhe policia nuk kishte dëshmi për të
identifikuar kryerësin. Në këte rast Dr. Thomas Bond, që ishte një kirurg policor, kishte kërkuar
autopsinë e Mary Jane Kelly. Vrasësi u kishte prerë fytin dhe u kishte nxjerrë disa organe
viktimave. Kjo e kishte shtyrë policinë që të mendoj se vrasësi mund të ishte dikush me dituri
anatomike ose kirurgjike ose se ishte kasap Norbert Ebisike (2007).
Nga Dr Bond ishte kërkuar që të jepte një mendim për këtë rast dhe pasi ai i kishte studiuar të
dhënat dhe raportet medicinale për të gjitha rastet dhe kishte rikonstruktuar të gjitha vendet e krimit
ai ishte munduar të gjejë ngjajshmëritë në sjelljet e vrasësit. Nga informatat e studiuara ai besonte
se për të pesë krimet përgjegjës duhet të ishte i njëjti person sepse të gjitha vrasjet kishin
karakteristika të ngjashme.
Dr. Bond kishte përpiluar një raport/profilizim që i ishte dërguar Criminal Investigation Division,
London. Në këtë raport/profilizim, Dr. Bond kishte shkruar:
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Vrasësi do të duhej të ishte njeri me fuqi të madhe fizike, gjakëftohët dhe i guximshëm. Nuk kishte
dëshmi se ai kishte ndonjë shoqërues. Ky njeri periodikisht kishte pësuar sulme maniake seksuale.
Vrasësi nga dukja e jashtme dukej të ishte njeri i qetë dhe i parrezikshëm, i moshës mesatare dhe
me rroba të bukura. Ky njeri nuk duhet të kishte një punë të përhershme por me siguri kishte disa
të ardhura të vogla. Ky me siguri jetonte ndërmjet personave të respektueshëm të cilët edhe mund
të kishin dijeni për karakterin dhe sjelljet e tij dhe të cilët edhe mund të kishin dyshimet e tyre por
që nuk kishin guximin të lajmëronin policinë për sjelljet e tij Norbert Ebisike (2007)
Duhet të theksohet se vrasësi i panjohur ishte referuar si "Leather Apron", por kur ai e kishte
dërguar një letër policisë dhe vetvehtën e kishte quajtur "Jack the Ripper". Identiteti i këtij vrasësi
kishte mbetur i pazbuluar dhe vrasjet kishin mbetur të pa zgjidhura.
Ndër profilizuesit më të njohur është Dr. James Brussel, një psikiatër Amerikan, që njihet si babai
i profilizimit modern të kriminelëve. Ne vitin 1956 nga Dr. Brussel, i cili në atë kohë punonte në
një ordinacë private dhe gjithashtu ishte Assistant Commissioner of Mental Hygiene për shtetin e
New York-ut, ishte kërkuar nga investiguesit policor që tu ndihmoj në investigimet e sulmeve
serike me bomba në New York City. Vlenë të theksohet se para se të punsohej në ordinancën
private Dr. Brussel ishte Chief of Neuropsychiatry në US Military (në Fort Dix) dhe më vonë ishte
neuropsikiatër në armatën e SHBA gjatë luftës së Koresë James A. Brussel(1968).
Në vitin 1956, Dr.Brussel kishte përpiluar një profilizim kriminal i cili kishte rezultuar me
identifikimin dhe arrestimin George Metesky (I njohur si New York Mad Bomber) i cili kishte
shkaktur tridhjetë e dy eksplodime në New York City ndërmjet viteve 1940 dhe 1956. Ai i kishte
studiuar fotografitë e vendit të krimit dhe letrat që i kishte shkruar kryerësi dhe kishte fromuar
profilin e kryerësit të mundshëm.
Në profilizimin e tij kriminal, Dr. Brussel kërkonte nga investiguesit që "të kërkojnë një njeri të
madh të moshës mesatre. të lindur jashtë vendit, të pamartuar dhe të besimit katolik. Ky duhet të
jetonte me një motër ose me një vëlla. Ai gjithashtu kishte theksuar se gjasat që gjatë arrestimit të
tij ai të veshë një xhaketë me dy shtresa janë të mëdha. Profilizimi i Dr. Brussel e përshkruante
kështu të dyshuarin:
Njeri i pamartuar ndërmje 40 dhe 50 vjecar, introvert. Jo-social por jo edhe antisocial. Mekanik i
shkathët. I zhdërvjelltë në punë me vegla. I sjellshëm me njerëzit tjerë. I moralshëm dhe i ndershëm
dhe i pa interesuar për femrat. E ka të kryer shkollën e mesme. Ekspert në profesion civil ose
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ushtarak. Religjioz. Bëhet nervoz në punë kur kritikohet. Motivi i mundshëm: shfrenimi. I
punësuar ose ish i punësuar në Consolidated Edison. Paraniok James A. Brussel(1968).
Profizimi i Dr. Brussel u tregua i saktë. Metesky ishte një ish i punësuar i Consolidated Edison,
dhe çka ishte më interesante nga të gjithat, kur policia kishte shkuar ta arrestonte në shtëpinë e tij,
dhe kur policia kishte kërkuar nga ai që të vishej dhe të shkonte me ta, ai kishte veshur xhaketën
me dy shtresa, mu ashtu si e kishte parashikuar Dr. Brussel. Metesky i kishte pranuar krimet.
Nga Dr. Brussel gjithashtu ishte kërkuar nga policia që tu ndihmoj në rasin e "Boston Strangler".
në Boston, Massachusetts, Ndërmjet qershorit të vitit 1962 dhe Janarit të vitit 1964, ishin kryer
trembëdhjetë vrasje të motivuara seksualisht dhe policia nuk kishte asnjë të dyshuar. Ky rast u bë
i njohur si 'Boston Strangler' dhe nga Dr. Brussel ishte kërkuar që të bëjë profilizimin e kriminelit
të mundshëm. Fillimisht, investiguesit kishin besuar se vrasjet ishin kryer nga dy vrasës të
ndryshëm. Ky konstatim bazohej në faktin se viktimat u takonin dy grupmoshave të ndryshme, të
femrave të reja dhe femrave më të vjetra. Dr Brussel besonte se vetëm një person ishte përgjegjës
për të trembëdhjetë vrasjet dhe e kishte realizuar profilizimin. Albert DeSalvo ishte arrestuar për
një krim që njihet si "Green Man Sex Crimes". Ky njeri përputhej me profilizimin e realizuar nga
Dr. Brussel. Ky person ishte arrestuar dhe kishte pranuar se ai ishte 'Boston Strangler'. Derisa ishte
në burg duke pritur gjykimin për vrasjet e kryera ky ishte therrur nga një i burgosur tjetër dhe
kishte vdekur kështu që gjykimi i tij nuk kishte mundur të përfundohej. Për këtë arsye saktësia e
profilizimit të Dr. Brussel nuk ka mundur të vlerësohet për këtë rast Norbert Ebisike (2007).
2.11.3. Shembull i vonesës në bllokimin e vendi të krimit
Në rastin e zhdukjes së Madeleine McCann (e lindur me 12 Maj 2003), një vogëlusheje Britanike
në 2007 e cila ishte në pushime në Portugali me prindërit e saj si dhe me dy vëllezerit binjak dhe
me disa familje tjera. Madeline dhe binjakët kishin fjetur rreth orës 20:30 në apartmentin e tyre,
ndërsa qifti McCann dhe shokët e tyre kishin shkuar për të ngrënë darkë në restorantin që ishte
vetëm 55 metra largë nga dhoma. Prindërit e kishin bërë verifikimin e fëmijëve kohë pas kohe
derisa rreth orës 22:00 e ëma kishte konstatuar se ajo mungonte. Gjatë javëve në vijim, e sidomos
pas keqinterpretimit të analizave të ADN-së të bëra nga ana policisë Britanike, policia Portugeze
kishte besuar se Madeleine kishte vdekur në apartament dhe se prinërit e saj e kishin zhdukur atë.
Qiftit McCann i ishte dhënë statusi i të dyshuarëve në shtator të 2007 dhe ky status ishte tërhequr
nga Kryeprokurori i Portugalisë në korrik të vitit 2008 për mungesë të dëshmive.
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Dëshmitë e gjurmëve në vendin e krimit ishin humbur për shkak se vendi i krimit ishte bllokuar
me vonesë dhe nuk ishte bërë në fazat e hershme. Ky rast ka mbetur i pazgjidhur deri me 20 qeshor
2020 perkundër që ishin përdorur njohuritë më të avancuara botërore në investigimin e rastit dhe
gjithashtu ishte aplikuar shkenca e forenzikës. Shkenca e forenzikës nuk mund të zgjidh çdo rast
(Robbers 2008).
Prindërit kishin vazhduar me investigimet duke angazhaur detektivët privat të Scotland Yard-it në
vitin 2011. Në vitin 2013, Scotland Yard kishte publikur foton e një njeriu, që në mbrëmjen e
zhdukjes po e barte një fëmijë në drejtim të plazhit, ndërsa policia Portugeze e kishte rihapur rastin
por nuk ishte arritur ndonjë sukses. Në prill të vitit 2017 ishte deklaruar një përparim i dukshëm.
Përfundimisht në qershor të vitit 2020, polica Gjermane e kishte përcaktuar një të dyshuar për
zhdukjen e Madeleine McCann.
Në qershor të vitit 2020, prokurori publik i qytetit Gjerman Braunschweig kishte urdhëruar fillimin
e hetimeve në lidhje me përfshirjen e një 43 vjeçari, që kohën e zhdukjes së Madeleine McCann
në një automjet të huazuar kampingu kishte bërë kamping në të njëjtin qytet. Prokurori dyshon se
i dyshuari e kishte vrarë viktimën (Robbers 2008).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Procesi i investigimeve të krimit përfshinë zbulimin, interpretimin dhe përcaktimin e
vlershmërisë së informatave dhe dëshmive, që paraqet momentin kritik në mbarëvajtjen e
procesit të drejtësisë penale.
Investigimet e krimit kanë për qëllim të përcaktojnë se si është paraqitur ngjarja dhe të
përcaktojnë dëshmitë që dëshmojnë fajësinë ose pafajësinë e një personi të dyshuar për një
ngjarje kriminale.
Duke marrë parasysh përgjegjësinë për rezultatin e investigimeve, është shumë e rëndësishme
që investiguesit policor të posedojnë shkathtësi për realizimin e investigimeve dhe të kenë
aftësi për të grumbulluar dhe analizuar dëshmitë në nivelin që do të jetë i pranueshëm për
sistemin e drejtësisë penale.
Investigimet e krimit paraqesin grumbullimin dhe analizimin e dëshmive. Që këto dëshmi të
jenë të pranueshme për gjyqin, investigimet duhet të realizohen në mënyrë të strukturuar dhe
duhet të jenë në përputhje me rregullat ligjore dhe Deklaratën Universale për të Drejtat e
Njeriut, Konventën Evropianë për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe
Protokollet e Saj etj.
Në ditët e sotme, aftësia e ekspertëve të forenzikës për të identifikuar të dyshuarit dhe për të
trajtuar dëshmitë fizike është rritur në mënyrë eksponenciale. Zbulimet shkencore në një brez
të gjerë të diciplinave kanë kontribuar në zhvillimin e specializimeve forenzike në krahasimin
fizik, analizat kimike, gjurmët e gishtërinjëve, gjurmët e kepucëve, odotologji, toksikologji,
balistikë, analizat biometrike, fijet e flokëve dhe fijeve e fibrave, entimologji dhe në kohët më
të fundit, analizat e ADN-së.
Shumë nga këto specializime të shkencës forenzikës kërkojnë më shumë vite të trajnimit dhe
praktikës për zhvilluar nivelin e ekspertizës në mënyrë që gjyqet të pranojnë krahasimin e
dëshmive dhe konkluzionet e ekspertizave.
Është e qartë se nuk është e mundur që një investigues modern të jetë i suksesshëm në të gjitha
këto specializime. Megjithatë investiguesit modern duhet të bëjnë përpjekje që të kenë njohuri
të përgjithshme në të kuptuarit e mjeteve të disponueshme dhe duhet të jenë të specializuar në
angazhimin e këtyre mjeteve në rastet forenzike.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë përpilimit të kësaj teme diplome si materiale bazë janë përdorë literatura të shumta
botërore për këtë lëmi edhe pse për shkak të natyrës specifike të problemeve që lidhen me
investigimet e krimeve nuk ekzistojnë shumë studime të mirëfillta në këtë fushë.
Gjithashtu duke u bazuar në nënin 22 të kushtetutës së Kosovës, i cili garanton zbatimin e
drejtpërdrejt, janë marrë si referencë edhe dokumentet bazë në fushën e mbrojtjes së lirive dhe
të drejtave të njeriut.
Në këtë punim është marrë parasysh edhe legjislacioni i Kosovës në fuqi në këtë lëmi.
Gjatë këtij punimi janë përdorur këto metoda:
Metdoa e analizës me të cilën janë analizuar veprimet e nevojshme në investigimet moderne.
Metoda deduktive.
Metodat krahasuese me të cilën janë krahasuar dhe marrë parasyshë specifikat dhe organizimet
në juridiksione dhe organizime të ndryshme, si dhe krahasimi i investigimeve në Kosovë në
raport me vendet e tjera të botës.
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Rezultatet e investigimeve të krimeve paraqesin ngritjen e suksesshme të aktakuzave ndaj
personave të dyshuar per kryerjen e këtyre veprave penale. Mirëpo këto rezultate duhet të
arrihen në atë mënyrë që të kënaqin kërkesat e organeve të drejtesisë penale dhe që të mos
mund të kontestohen për mënyrën e arritjes së tyre.
Për të qenë i pranueshëm për gjyqin, investigim i suksesshëm duhet të realizohet në përputhje
me praktikat më të mira dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi duke grumbulluar me kujdes
të gjitha informatat dhe dëshmitë e disponueshme dhe duke i analizuar ato me kujdes të shtuar
në mënyrë që të arrihen përfundimet e duhura.
Çdo investigim dhe përfundim i gabueshëm mund te çoj në drejtësi të gabuar që do të
komprementonte sektorin e drejtësisë penale në përgjithësi dhe sektorin e investigimeve të
krimit në veçanti dhe do të shkaktonte mosbesim ndaj sistemit te drejtësisë penale.
Për të zvogëluar gjasat që rezultatet e investigimeve të jenë të gabuara dhe në bazë të këtyre
rezulateve të arrihet drejtësia e gabuar rekomandohet që:
1. Investigimet e krimit të realizohen me kujdesë të shtuar;
2. Investiguesit e krimit duhet tu nënshtrohen trajnimve të vazhdueshme në këtë fushë;
3. Sektorët e ndryshëm të investigimeve të krimit duhet të bashkëpunojnë ngushtë në
procesin e investigimeve;
4. Të sigurohen ekspertizat e nevojshme për fushat e caktuara të specializuara;
5. Praktikat e investigimeve të krimit duhet të zhvillohen në përputhje me zhvillimet e reja
në mënyrë që të jenë në gjendje që të përballen me format e reja krimit në zhvillim e
sipër;
6. Bashkëpunimi ndërkombëtar duhet të rritet per shkak të rritjes së vëllimt të krimeve
ndë-kufitare.
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